






WniosKi Z polsKich DośWiaDcZeń
Georgia’s comprehensive migration policy reforms are essential to the 
country’s progress towards a visa-free movement agreement with the 
EU. Poland’s experience of mobilizing resources, ensuring inter-agency 
coordination and legislative reforms, culminating in the country’s suc-
cessful EU and Schengen accession is of increasing interest to Georgian 
policy-makers. In the opinion of Georgian parliamentarians, officials and 
experts, Poland can serve as a model of transformation - from a country 
that was once perceived as a source of migratory risk to an important link 
in the European system of migration control. The publication is a joint 
analysis of the relevance of Polish experience to addressing Georgia’s 
shortcomings in the fields of visa policy, border and migration control, 
and integration of foreigners. The final chapter includes recommenda-
tions for the Georgian Parliament, Government and the European Union.
 
Całościowa reforma polityki migracyjnej jest warunkiem postępów Gru-
zji na drodze do ruchu bezwizowego z Unią Europejską. Doświadczenia 
Polski w mobilizacji środków, koordynacji międzyresortowej i refor-
mach prawnych, które uwieńczyło wejście do UE i grupy Schengen, cie-
szą się coraz większym zainteresowaniem władz gruzińskich. W zgodnej 
opinii gruzińskich parlamentarzystów, urzędników i ekspertów, Polska 
ma szansę stać się wzorem transformacji z kraju niegdyś postrzeganego 
jako źródło ryzyka migracyjnego w ważne ogniwo europejskiego sys-
temu kontroli migracyjnej. Niniejszy raport jest wynikiem współpracy 
ekspertów polskich i gruzińskich, którzy wskazują na aktualność pol-
skich doświadczeń dla usunięcia braków w gruzińskiej polityce wizo-
wej, systemie kontroli granic i migracji oraz integracji cudzoziemców. 
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Ghia Nodia
Ap ply ing Pol ish ex pe ri ence to the de vel op ment
of mi gra tion pol icy in Georgia
In the 21st cen tury, the devel op ment of an appro pri ate migra tion pol icy is
an increas ingly impor tant issue for every coun try. In the last twenty years, due
to polit i cal tur moil and eco nomic short ages, a large chunk of Geor gia’s pop u -
la tion has left for other coun tries, tem po rarily or for good. On the other hand,
as Geor gia’s sit u a tion improves, it is grad u ally becom ing an attrac tive des ti na -
tion for migrants from coun tries to the east and south. 
In Geor gia’s case, the imper a tive to develop a com pre hen sive migra tion
pol icy is strength ened by its closer rela tions with the Euro pean Union. Rela -
tions with the EU have inten si fied since Geor gia joined the Euro pean Neigh -
bor hood Pol icy in 2004, and became a mem ber of the EU East ern Part ner ship
(EaP) in 2009. In this con text, in sum mer 2010, nego ti a tions on an Asso ci a tion 
Agree ment between Geor gia and EU were launched. Lib er al iza tion of the visa
regime for Geor gians who want to travel to coun tries of the EU is one of
the most impor tant ben e fits Geor gia seeks from its closer ties with Europe.
How ever, this requires har mo ni za tion of Geor gia’s migra tion pol i cies with
 European reg u la tions and prac tices. Hence, when we talk about the devel op -
ment of migra tion pol icy in Geor gia, this is usu ally in the con text of rela tions
with the Euro pean Union. 
In 2010, Geor gia estab lished a Gov ern men tal Com mis sion on Migra tion;
in recent years, it has intro duced a num ber of leg is la tive changes and effec tive
reforms in rel e vant gov ern ment agen cies for improv ing migra tion man age -
ment and con trol. This illus trates that the Geor gian gov ern ment takes these
 issues seri ously. In response, Schengen coun tries have already eased visa
 regulations for some cat e go ries of Geor gian cit i zens. How ever, these are only
first steps: Geor gia’s ambi tion is to achieve much more. This also requires
 further prog ress in devel op ing Geor gia’s insti tu tions and prac tices. 
Geor gia’s rap proche ment with Europe is greatly helped by a group of
coun tries that are sup port ive of Geor gia’s ambi tions, largely due to a sense of 
sol i dar ity stem ming from com mon al i ties in their his tor i cal expe ri ence.
 Poland with its grow ing eco nomic and polit i cal weight within the Euro pean
Union is an espe cially impor tant friend and ally. While greatly appre ci at ing
its polit i cal sup port, Geor gia also hopes to ben e fit from study ing Poland’s
 experience. Unlike Poland ten years ago, today’s Geor gia has no clear pros -
pect of mem ber ship in the Euro pean Union – though this is what it ulti mately
aspires to. At the same time, Poland is an appro pri ate role model for Geor gia,
being a for merly Com mu nist coun try that has suc cess fully har mo nized its
state insti tu tions and prac tices with the EU in the quite recent past. This has
not been an easy pro cess but the coun try has done its job well as it is now
a suc cess ful mem ber of the Union.
Reforms nec es sary for draw ing closer to the EU are some what con tro ver -
sial in Geor gia as well. Hav ing pri or i tized fast eco nomic growth, Geor gia has
intro duced rather lib eral eco nomic pol i cies, and this includes fairly open atti -
tudes to migra tion. Har mo ni za tion with Euro pean prac tices, how ever, requires 
greater reg u la tion, which tends to be con trary to the instincts of some Geor gian 
policymakers. Still, the imper a tive of Europeanization is much stron ger than
those res er va tions – hence the con sid er able prog ress that has been achieved in
rela tions between Geor gia and Europe so far. 
Not long ago, sim i lar polit i cal dilem mas existed in the case of Poland.
Some Poles were con cerned that stricter con trols on the east ern bor der of the
coun try would harm the econ omy in neigh bor ing areas. These con cerns were
fully ratio nal, but Poland man aged to over come the dif fi cul ties. 
Apart from polit i cal prob lems, there are also lots of tech ni cal i ties that may
seem bor ing, but if they are not taken care of, may be an obsta cle to the suc cess
of reforms. Strength en ing admin is tra tive capac ity is an impor tant com po nent
of Europeanization as well. Direct rela tions with Pol ish agen cies that have
gone through dras tic reforms rel a tively recently but have now become a suc -
cess ful part of the Euro pean sys tem are extremely use ful for their Geor gian
coun ter parts. 
This is what the joint pro ject between the Cau ca sus Insti tute for Peace,
 Democracy and Devel op ment (CIPDD), and its Pol ish part ner – the Insti tute of 
Pub lic Affairs (IPA) has been about. These two inde pend ent think tanks took
the ini tia tive to facil i tate coop er a tion between state agen cies of the two coun -
tries aimed at speed ing up prog ress in har mo ni za tion of Geor gian migra tion
pol i cies and prac tices with those of Euro pean coun tries. While the pro ject had
a prac ti cal com po nent of encour ag ing actual learn ing expe ri ence through
 direct con tacts between Geor gian and Pol ish civil ser vants, this pub li ca tion
also includes pol icy stud ies, writ ten from Geor gian and Pol ish per spec tives.
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These stud ies sum up the cur rent state of affairs in the devel op ment of
 Georgia’s migra tion pol i cies and prac tices, dis cuss Pol ish expe ri ence in this
area and its rel e vance for Geor gia, and make spe cific pol icy rec om men da tions
addressed to appro pri ate actors. 
 In tak ing this ini tia tive, CIPDD and IPA wanted to serve as part ners of
gov ern ment agen cies, but also to directly serve their soci et ies to make peo ple 
better informed on the impor tant issues of Geor gian reforms in a vitally
 important area, and on Geor gian-Pol ish coop er a tion in this area. We hope
that through our efforts we have made a valu able if mod est con tri bu tion – but
this is for oth ers to judge. In any case, we want to extend our appre ci a tion
to the  Polish For eign Min is try, whose gen er ous sup port made this pro ject
pos si ble. 
Ghia Nodia
Chair man
Cau ca sus In sti tute for Peace,
De moc racy and De vel op ment/CIPDD




In tro duc tion
This pub li ca tion is a col lec tion of find ings and rec om men da tions, drawn
up under the “Improv ing mech a nisms of migra tion con trol and coor di na tion
of migra tion pol icy in Geor gia by ref er ence to the Pol ish expe ri ence” pro ject, 
 financed by the Pol ish Min is try of For eign Affairs, as part of the 2011 Pol -
ishAid pro gram. The pro ject tar geted offi cials of key Geor gian insti tu tions
work ing to imple ment the coun try’s inter na tional com mit ments (in par tic u lar,
the read mis sion and visa facil i ta tion agree ment) and to develop national
 policy in the field of migra tion. Between March and Decem ber 2011, the
 project helped iden tify areas where legal and insti tu tional reforms are needed 
as well as those aspects of migra tion con trol that could ben e fit from Pol ish
expe ri ence.
The assess ment of the Geor gian insti tu tions’ needs was car ried out through
a com bi na tion of an anal y sis done by a team com pris ing a Geor gian and Pol ish
expert and a series of con sul ta tions with offi cials and rep re sen ta tives of
non-gov ern men tal and inter na tional orga ni za tions. Atten tion was paid at all
stages of the pro ject to ensur ing that the Geor gian offi cials had an oppor tu nity
to raise ques tions of key rel e vance to the exe cu tion of national reforms.
 Preliminary answers were pro vided through pre sen ta tions made by insti tu tions 
at pro ject sem i nars, com ments to expert assess ments and also active par tic i -
pa tion in a study visit to Poland in Sep tem ber 2011. The study visit helped
 provide the offi cials with rel e vant expe ri ence of Pol ish insti tu tions in
 developing capac ity for effec tive migra tion con trol and play ing an active
role in elab o rat ing direc tions of national migra tion pol icy.
All these activ i ties appear to be par tic u larly timely, address ing Geor gia’s
cur rent needs to raise its abil ity to meet cur rent chal lenges in migra tion
 management. Geor gia is imple ment ing read mis sion and visa facil i ta tion
agree ments with the EU and is engaged in a dia logue aimed at launch ing
a  process ulti mately lead ing to visa lib er al iza tion. Since Decem ber 2009,
Geor gian insti tu tions have been imple ment ing the Action Plan on Inte grated
Bor der Man age ment, which helps coor di nate the activ i ties of var i ous insti tu -
tions in the field of legal reforms, facil i tate inter-agency coop er a tion and
 provide con di tions for cross-bor der coop er a tion. Finally, ques tions of man ag -
ing Geor gian migra tion into the EU are being accorded an ever higher pri or ity
in national pol icy as dem on strated by the fact that Geor gia has been pur su ing
coop er a tion with the EU within the frame work of the Mobil ity Part ner ship.
This report is made up of three parts: pre sen ta tion of rel e vant expe ri ence
from Poland, a coun try that has trod den a path since 1989 that Geor gia is
 currently fol low ing; an over view of the prog ress made by Geor gian insti tu -
tions so far and of out stand ing needs in terms of legal and orga ni za tional
 reforms; and lastly a set of rec om men da tions for the Geor gian Par lia ment,
gov ern ment and the EU. Although the national chap ters were devel oped
 independently, they serve a sin gle pur pose: iden tify key suc cess fac tors as well 
as some of the dif fi cul ties involved in the reform pro cess, and pres ent the
build ing blocks of a com pre hen sive national migra tion man age ment sys tem,
cov er ing such aspects as visa pol icy, bor der and res i dence con trol, access to
the labor mar ket and sanc tions for vio la tion of res i dence and employ ment
 regimes.
The pub li ca tion is a tes ti mony to the com mit ment of Poland to share its
 experience of mov ing from a coun try that was once per ceived as a source of
migra tory risk to a vital link in the pan-Euro pean sys tem of migra tion con trol.
It also dem on strates the value of par tic i pa tion of non-gov ern men tal orga ni za -
tions, in par tic u lar of think tanks, in the anal y sis and eval u a tion of state activ i -
ties in the field of migra tion pol icy. The report has been devel oped through
inter ac tion with state offi cials, tak ing into account their inter ests, con cerns and 
plans, while also offer ing a over view of indi vid ual insti tu tions’ efforts. It is
hoped that this brief, syn thetic pub li ca tion will usher in a broader and deeper
dis cus sion on the achieve ments and short com ings of Geor gian migra tion
 policy, tak ing into account the value of trans fer ring inter na tional expe ri ence to 
help advance the reform pro cess.
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Piotr KaŸmierkiewicz
The Rel e vance of Pol ish Ex pe ri ence in Mi gra tion
Pol icy De vel op ment for East ern Partners
In tro duc tion
The con clu sion of Poland’s Pres i dency of the EU Coun cil, dur ing which
War saw loudly pro claimed its sup port for the pro cess of visa lib er al iza tion
with coun tries of the East ern Part ner ship pro vides a good oppor tu nity for tak -
ing stock of the prog ress made and dif fi cul ties encoun tered in the coun try’s
own migra tion pol icy. This chap ter con sid ers Poland’s record on three cru cial
aspects of migra tion man age ment that are also part and par cel of the task
 facing those East ern Part ner ship states, includ ing Geor gia, that are keen to
 pursue the com pre hen sive reforms required to achieve a waiver of short-term
visa  requirements by the EU. These are as fol lows: mak ing leg is la tion an
 effective instru ment of migra tion con trol, insti tu tional reor ga ni za tion ensur ing 
coor di na tion of efforts and devel op ment of a stra te gic approach to the plan -
ning and imple men ta tion of state activ i ties in the area of migra tion.
Poland has both the capac ity and the will to share its expe ri ence of devel op -
ing a national migra tion pol icy in the con text of Euro pean inte gra tion. It has
dem on strated that, start ing from the posi tion of a coun try that lacked con cepts,
pro ce dures and instru ments for respond ing to emerg ing tran sit move ment and
immi gra tion, it has turned into a vital ele ment of the Euro pean sys tem of
 migration con trol. When mem bers of the Schengen area signed the first
 modern-type read mis sion agree ment with Poland,1 the coun try was still seen
as a source of migra tory risk, and it was dur ing the 1990s that the foun da tions
of a sys tem of migra tion man age ment were laid. This involved restruc tur ing of 
1  Re a d mis sion agre e ment be twe en the Re pu b lic of Po land and sta tes of the Schen gen
 Group of 29 March 1991.
the Min is try of Inte rior, which became a civil ian struc ture, respon si ble polit i -
cally for the over sight of oper a tional ser vices and con vert ing the Bor der Guard 
from a mil i tary-type struc ture con cen trated on the fron tier into a mod ern
 police-like ser vice, oper at ing through out the coun try and pos sess ing inves ti -
ga tive pow ers with regard to all aspects of for eign ers’ stay in Poland. A series
of leg is la tive amend ments, most nota bly suc ces sive revi sions of the Aliens
Act,2 enabled oper a tional agen cies to track, detect, iden tify and inves ti gate
 irregular migrants, which was vital for the effec tive meet ing of the coun try’s
inter na tional obli ga tions, such as the read mis sion agree ment. Con tin ued legal
and insti tu tional reforms made it pos si ble for Poland to clear suc ces sive hur -
dles: the clos ing of nego ti a tions in the Jus tice and Home Affairs field – pav ing
the way for EU acces sion in 2004 – and the suc cess ful ver i fi ca tion of the coun -
try’s abil ity to guard the EU’s exter nal fron tier, cul mi nat ing in Poland’s full
inte gra tion into the Schengen area in Decem ber 2007.
In this chap ter, how ever, atten tion is also paid to Poland’s con tin ued inter -
est in main tain ing lib eral access to its ter ri tory to cit i zens of states of the East -
ern Part ner ship. This for eign pol icy pri or ity influ enced Poland’s deci sion to
delay for as long as pos si ble the intro duc tion of visas for cit i zens of neigh bour -
ing states. It was also reflected in the gen er ally lib eral prac tice of issu ing
short-term visas in the least cum ber some man ner in sev eral pri or ity states,
in par tic u lar, in Belarus, Geor gia, Moldova, Rus sia and Ukraine.3 When room
for maneu ver in national visa pol icy became lim ited fol low ing entry into
Schengen, nation als of sev eral of the East ern Part ner ship states gained facil i -
tated access to the Pol ish labor mar ket. Fur ther more, Pol ish diplo macy has
striven to ensure that the road towards visa-free move ment remains open to all
East ern Part ner ship states that ful fil the tech ni cal con di tions. This was reit er -
ated, for instance, by For eign Min is ter Rados³aw Sikorski, who stated that
“if a Part ner State meets clearly set tech ni cal cri te ria, the visa require ment will
be dropped so it is going to be a ques tion of rate of reform, and not of pol i tics”.4
This chap ter tracks Poland’s record on devel op ing national migra tion
 policy, while try ing to bal ance between the require ments of EU and Schengen
 accession and pur su ing an ade quate response to the chang ing migra tory sit u a -
tion – in par tic u lar, the emerg ing need to attract immi grants to rem edy its labor
mar ket short ages and to reg u late the sta tus of its for eign res i dents. It describes
the twin impact of “Europeanization” on the devel op ment of domes tic pol icy
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2  Aliens Act of 13 June 2003 with la ter re vi sions.
3  An ove r view of Po lish visa po li cy in the pe riod le a ding up to EU ac ces sion is pro vi ded in: 
P. Ka Ÿ mier kie wicz (ed.), The Vi se grad Sta tes Be twe en Schen gen and Neig hbou r ho od: Fea si -
bi li ty Stu dy for Con su lar Co o pe ra tion Among Vi se grad Sta tes, In sti tu te of Pu b lic Af fa irs:
 Warsaw 2005.
4  Sta te ment made at a con fe ren ce in Wa r saw on 28 Se p te m ber 2011.
in this field.5 On the one hand, the clear pros pect of acces sion was an incen tive
for inten si fy ing efforts and mobi liz ing nec es sary resources into this pol icy
area, which oth er wise would have had much lower pri or ity, given the small
num bers of immi grants. On the other hand, the focus on bor der and migra tion
secu rity cre ated a tem po rary imbal ance in pol icy devel op ment, leav ing such
fun da men tal ques tions as the need for active recruit ment of a for eign labor
force and com pre hen sive inte gra tion activ i ties marginalized in the period lead -
ing up to Poland’s entry into the Schengen area. The draw ing up of a draft of
the national migra tion strat egy, the grow ing sig nif i cance of ques tions of effec -
tive inte gra tion and attempts at reg u lar iza tion of the sta tus of groups of
 migrants in need of such solu tions are signs of a new stage in Poland’s reg u la -
tion of migra tion ques tions. It remains to be seen whether these var i ous ini tia -
tives are going to pro duce last ing solu tions to an issue that is becom ing more
and more cur rent in Poland. 
1. Mak ing leg is la tion an in stru ment of mi gra tion con trol
1.1. Amend ing aliens leg is la tion
An impe tus for leg is la tive changes in the area of Jus tice and Home Affairs
was given by the Euro pean Com mis sion, which, in its annual prog ress reports,
noted the pri or ity to amend laws reg u lat ing the sta tus of for eign ers so as to
 ensure com pli ance with the EU legal frame work. The reports high lighted the
impor tance of intro duc ing EU-com pli ant clauses that would pre vent irreg u lar
immi gra tion, in par tic u lar, unau tho rized employ ment of for eign ers, as well as
reg u lat ing the admis sion of for eign stu dents and reuni fi ca tion of fam i lies.
The insti tu tion coor di nat ing Poland’s efforts toward EU acces sion in the
field of bor der and migra tion con trol, the Min is try of Inte rior,6 ini ti ated leg is -
la tive reforms aimed at har mo ni za tion with the acquis communautaire. A fun -
da men tal step in this direc tion was the adop tion of a new Aliens Act on 26 June 
1997, which met the EU require ment of devel op ing a com pre hen sive legal
frame work, reg u lat ing all issues related to for eign ers’ entry into, stay in and
depar ture from Poland. The new act laid the foun da tions for a national
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5  The im pact of EU in te gra tion on the pro cess of fo r ma tion of Poland’s mi gra tion po li cy
has been co ve red ex ten si ve ly in: A. Ki cin ger, Be twe en Po lish In te rests and the EU In flu en ce
– Po lish Mi gra tion Po li cy De ve lo p ment 1989-2004, CEFMR 9/2005 Wor king Pa per, Cen tral
Eu ro pe an Fo rum for Mi gra tion Re se arch: Wa r saw 2005; A. We inar, Euro pe i za cja pol skiej po li -
ty ki wo bec cu dzo zie m ców 1990-2003 (Euro pea ni sa tion of Po lish po li cy to wards fo re i g ners
1990-2003), Wy daw ni c two Na uko we Scho lar: Wa r saw 2006.
6  Mi ni ste r stwo Spraw We wnê trz nych (un til 2011 Mi ni ste r stwo Spraw We wnê trz nych
i  Administracji), http://www.msw.gov.pl
 migration pol icy in three ways: defin ing key terms in com pli ance with def i ni -
tions used in the EU, intro duc ing new instru ments for com bat ing irreg u lar
 migration and clearly defin ing the com pe tences of rel e vant agen cies.
The Aliens Act iden ti fied the group of peo ple that is sub ject to con trols of
entry, stay and depar ture, estab lish ing basic norms, guar an tees and pro ce dures
for the con duct of state offi cials and uni formed ser vices offi cers toward this
group. In line with EU stan dards, a sin gle par lia men tary act defined legal stan -
dards and sanc tions, estab lish ing a basis for detailed spec i fi ca tion of rel e vant
enforce ment pro ce dures and pro vid ing oppor tu ni ties for appeal against admin -
is tra tive deci sions. 
1.2. De fin ing pro ce dures for var i ous tar get groups
A for eigner was defined as a per son not hold ing Pol ish cit i zen ship (thus
 excluding per sons with dual Pol ish and for eign nation al ity).7 Later amend -
ments to the Aliens Act intro duced dif fer ences in terms of rights and obli ga -
tions between two groups of for eign ers: (1) nation als of EU Mem ber States
and the Euro pean Eco nomic Area and (2) third-coun try nation als. The lat ter
group remained sub ject to require ments of apply ing for res i dence and work
per mits as well as to pro ce dures of deten tion and expul sion in spec i fied cases.
Suc ces sive amend ments devel oped and elab o rated pro ce dures for treat ment of
groups with spe cial needs and char ac ter is tics as well as ones eli gi ble for
 targeted sup port, such as ref u gees, per sons cov ered by other forms of pro tec -
tion, repa tri ates and hold ers of the Pol ish Card.8
Apart from estab lish ing the terms of stay for reg u lar migrants, amend ments 
to the Aliens Act also pro vided oppor tu ni ties for reg u lar iza tion of the sta tus of
for eign ers who no lon ger ful filled con di tions for legal res i dence. This was
 necessary to address the needs of per sons who had immi grated legally but then
over stayed their visa or failed to obtain the nec es sary res i dence per mit. The
first two rounds of migra tion amnes ties, imple mented in 2003 and 2007, had
a lim ited impact as only about 4,500 irreg u lar migrants made use of them, the
major ity of whom were cit i zens of Arme nia and Viet nam. The low pop u lar ity
of the pro gram was attrib uted to the strict con di tions, which most irreg u lar
 migrants could not meet – apart from dem on strat ing res i dence for six years,
migrants required proof of a source of sta ble income and of (legal) accom mo -
da tion. The pro gram failed to attract the larg est groups of migrants-nation als
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of Belarus, Rus sia or Ukraine (who chose to con tinue to rely on short-term
 visas for enter ing Poland for sea sonal employ ment).
EU-induced leg is la tive changes had a pos i tive impact in the field of
 asylum, grant ing an addi tional form of pro tec tion. The Act on Grant ing
 Protection to Aliens on the Ter ri tory of Poland9 intro duced tol er ated sta tus,
accorded to those per sons who were not eli gi ble for ref u gee sta tus but whose
depor ta tion was not pos si ble. In par tic u lar, in line with the Euro pean Con ven -
tion of Human Rights, it was granted to per sons whose “life, free dom or
 personal safety would be jeop ar dized, and where he/she would be sub jected to
tor ture or inhu mane and degrad ing treat ment or pun ish ment or would be
deprived of the right to a fair trial in court”. The intro duc tion of this form of
pro tec tion was essen tial to address the needs of those Chechen exiles who
could not be granted ref u gee sta tus and deal with those undoc u mented
migrants whose iden tity could not be estab lished. 
1.3. Intro duc ing instru ments of migra tion con trol
Start ing with the major revi sion of the Aliens Act in 1997, con sec u tive amend -
ments to this fun da men tal act fur nished state agen cies such as the  Border Guard
with increas ingly effec tive tools for run ning checks on the legal ity of for eign ers’
sta tus. Restric tions were intro duced at all stages of the pro ce dure, start ing with
more strin gent con di tions for obtain ing a visa and cross ing the bor der. The leg is la -
tion com pre hen sively listed the cri te ria for refus ing a visa appli ca tion, includ ing:
incon sis tency between declared and actual  purpose of stay, insuf fi cient finan cial
resources for the period of res i dence and lack of accom mo da tion. Under the new
rules, con suls and bor der guards are autho rized to ver ify the infor ma tion pro vided
by the for eigner through direct con tact with the invit ing party or with other Pol ish
state insti tu tions (e.g. local gov ern ments, the police). 
The leg is la tion set up addi tional con trols in the coun try’s inte rior. The
Aliens Act lists grounds for refus ing a res i dence per mit.10 An appli ca tion will
be turned down if it is estab lished that the appli cant is not able to meet any of
the three major cat e go ries of con di tions. Firstly, the appli ca tion will be denied
if it is not pos si ble to dem on strate that the appli cant has a suf fi cient and sta ble
source of income and meets tax and other obli ga tions to the Trea sury and that
he or she pos sesses proof of (legal) accom mo da tion (e.g. rental con tract).
 Secondly, the appli cant’s name must not be included in either the national
data base of unde sir able per sons (“WYKAZ”) or in the Euro pean data base of
per sons barred from entry into EU ter ri tory (Schengen Infor ma tion Sys tem).
Finally, the appli ca tion will be turned down if it con tains false infor ma tion or
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is accom pa nied by fraud u lent doc u ments or if the appli cant fails to dis close
required infor ma tion dur ing the inter view.
In addi tion, the leg is la tion intro duced sanc tions against for eign ers vio lat -
ing entry and res i dence reg u la tions. In par tic u lar, unau tho rized cross ing of the
bor der is con sid ered a crime, which results in place ment in a guarded facil ity
and expul sion (fol lowed by a ban on re-entry, valid through out the Schengen
area for a min i mum of three years). Amend ments to the Aliens Act broad ened
the list of grounds for expul sion to include lack of required finan cial resources
or unau tho rized employ ment.11 How ever, it is worth not ing that forced expul -
sion (in a con voy) is only a sec ond ary mea sure, applied in cases where there is
a risk of escape. A pri mary form of removal is vol un tary depar ture on the basis
of an “obli ga tion to leave”,12 which is ben e fi cial to both the for eigner (who is
not charged the cost of forced expul sion) and to the Bor der Guard (which does
not have to deploy addi tional resources). Fol low ing an obli ga tion to leave, the
for eigner is sub ject only to a year-long ban on re-entry into Poland alone,
being free to apply for a visa to other EU Mem ber States.
1.4. Assign ing clearly defined pow ers to rel e vant insti tu tions
Reforms car ried out in 1990 put two key agen cies in place, respon si ble for
plan ning and imple ment ing activ i ties in the area of con trol of for eign ers’ entry
to and stay in Poland. The main line of divi sion sep a rated stra te gic over sight
and polit i cal respon si bil ity, allo cated to the Min is try of Inter nal Affairs and
Admin is tra tion, from enforce ment of con trols, car ried out by the Bor der
Guard. A cen tral coor di nat ing role was assigned to the Min is try, which han -
dles all mat ters of inter nal secu rity, super vis ing oper a tions of the Police and
the Bor der Guard. On the other hand, the Bor der Guard have sole pow ers of
exe cu tion of con trols con cern ing for eign ers, inves ti gat ing and enforc ing
 procedures such as read mis sion, deten tion and expul sion of irreg u lar migrants. 
The Aliens Act clar i fied the com pe tence of con trol agen cies, describ ing their
role in var i ous pro ce dures, the prin ci ples and forms of exchange of infor ma -
tion and grounds for coop er a tion. The fol low ing sec tions describe the respon -
si bil i ties of the agen cies involved in selected pro ce dures which are enu mer ated 
in the Aliens Act and other per ti nent legal acts.
Issu ing a res i dence per mit. An appli ca tion is sub mit ted to a regional gov er -
nor, who ver i fies whether the appli cant meets require ments listed in the Aliens
Act. The oper a tional ser vices (Bor der Guard, Police, Inter nal Secu rity Agency)
issue their opin ions as to whether or not the appli cant poses a threat to national
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secu rity and pub lic order. The results of these con sul ta tions are not bind ing on
the deci sion, but are taken into account. Appeals against neg a tive deci sions
can be brought before the Office for For eign ers, which reviews the case,
 considering any change in cir cum stances or addi tional doc u men ta tion. If the
sec ond instance author ity turns down the appeal, then the case can go before
a Provincial Admin is tra tive Court, which may only admit the appli ca tion if it
finds a breach of pro ce dure in the con duct in the first two instances.
Deten tion of irreg u lar migrants. For eign ers may be detained only in
 certain cases, spec i fied by law.13 Deten tion is autho rized in par tic u lar when it
is nec es sary to effec tively carry out an expul sion or revo ca tion of a per ma nent
res i dence per mit (for instance, when ever there is a jus ti fied risk that the
 foreigner might try to ham per the exe cu tion of these pro ce dures by seek ing to
escape). It may also be applied to per sons attempt ing to cross the bor der with -
out autho ri za tion or with regard to undoc u mented migrants for the period
 necessary to estab lish their iden tity. The Bor der Guard is cur rently the only
state ser vice autho rized to run deten tion facil i ties: a total of two short-term
deten tion facil i ties, two long-term guarded cen ters and four com bined cen ters
which can hold nearly a thou sand detain ees. Each facil ity is reg u lated by a set
of inter nal rules in addi tion to an Order of the Min is ter of Inte rior, defin ing
min i mum guar an tees of pro ce dural rights, liv ing con di tions and orga ni za tion
of the cen tre. The court autho rizes deten tion for up to three months and its
deci sion is nec es sary for the Bor der Guard to receive per mis sion for renewal.
Accord ing to a rul ing by the Supreme Court, the total period of deten tion
– autho rized on any grounds – of a for eigner must not exceed twelve months,
after which he or she must be either duly expelled or granted tol er ated sta tus.
Main tain ing data bases on for eign ers. The abil ity of Pol ish insti tu tions to
detect and iden tify irreg u lar migrants is con di tional upon access of all the
involved units to cen trally man aged data bases. The types of col lected data and
access to a given set of data are reg u lated by the Aliens Act as well as by reg u -
la tions on pro tec tion of per sonal data.14 In gen eral, data records relat ing to
a given for eigner may only be col lected, stored and ana lyzed for pur poses of
car ry ing out spe cific pro ce dures in rela tion to the per son in ques tion fol low ing
nec es sary autho ri za tion. The Act explic itly grants state ser vices the right to
col lect, pro cess and request access to infor ma tion on a for eigner’s per sonal
iden tity, place of res i dence, cit i zen ship, phys i cal descrip tion, and edu ca tional
and pro fes sional back ground. In addi tion, records of crim i nal con vic tions,
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court deci sions and cur rent legal pro ceed ings may be ver i fied by inves ti ga tors. 
These stat u tory norms are the basis for the oper a tion and inte gra tion of
national data bases kept by the Head quar ters of the Bor der Guard (reg is ter of
bor der cross ings), the Min is try of Inter nal Affairs and Admin is tra tion (cen tral
res i dence reg is ter: POBYT) and the Police (the AFIS fin ger print data base,
the CEPiK reg is ter of vehi cles).
2. Lay ing nec es sary insti tu tional foun da tions
2.1. Trans form ing the Bor der Guard into a migra tion ser vice
The ori gins of the Pol ish Bor der Guard as a mod ern migra tion con trol
 service date back to 1990, when it took over the respon si bil i ties of the Bor der
Pro tec tion Troops.15 The launch of the new ser vice reflected a shift in the con -
cept of bor der con trol in the new con di tions of free dom of move ment – which
was rec og nized as an essen tial civil right – and in light of the new types of
threats accom pa ny ing the rapid growth in cross-bor der move ment. A new
 concept of bor der secu rity was needed that would ade quately react to new
oppor tu ni ties and new chal lenges.
The new con cept rede fined the area to be con trolled: the pre vi ous focus had 
been on a nar row fron tier per im e ter patrolled by armed units coun ter ing pos si -
ble incur sions by both for eign ers and Pol ish nation als. The mil i tary orga ni za -
tion of bor der sur veil lance had been based on a com bi na tion of draft ees (with
rel a tively short train ing), con tin u ous bar ri ers such as barbed wire or other
forms of phys i cal obsta cles and lim i ta tion of move ment in the area adja cent to
the bor der. This model could not be sus tained after 1989, when fron tiers
became gate ways for com merce, labor migra tion and peo ple-to-peo ple
 contacts, and new threats such as smug gling of goods, traf fick ing of human
beings and irreg u lar migra tion called for a new response.
The pro cess of turn ing the Bor der Guard into a mod ern ser vice able to meet
mod ern chal lenges con sisted of three major com po nents: professionalization
of staff, improve ment of con trols on the exter nal bor der and under tak ing of
new obli ga tions in the field of con trol of legal ity of res i dence through out the
coun try’s ter ri tory. The reforms gained momen tum in the years lead ing up to
EU and Schengen acces sion, when the Bor der Guard played a cen tral role in
ful fill ing Poland’s obli ga tions. Their suc cess was a func tion of the polit i cal
will of con sec u tive cab i nets to con tinue the reforms, to clearly allo cate tasks as 
part of a national strat egy (see sec tion 3 for details) and to pro vide ade quate
fund ing for car ry ing them out.
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Staff recruit ment. The com bi na tion of these fac tors was evi dent in the first
com po nent – professionalization of staff. In the course of a review of the
 Polish bor der man age ment sys tem, the Euro pean Com mis sion man dated that
by 2006 all the per son nel of the Bor der Guard should be pro fes sional and
 conscription into the ser vice should be dis con tin ued. Suc ces sive stra te gic
 documents (two national strat e gies for inte grated bor der man age ment of
2000 and 2002 and the Schengen Action Plan of 2005) set ambi tious goals for
 reducing the num ber of drafted ser vice staff and add ing pro fes sional per son -
nel. The changes were aimed at increas ing the total num ber of staff mem bers,
while elim i nat ing the draft, but aug ment ing the ranks of civil ian per son nel.
In the first phase of the reform, change was still slow – in 2000, draft ees
accounted for nearly 23 per cent of the non-civil ian corps, and two years later,
the share still stood at nearly 17 per cent. The sec ond stage of the reform,
 carried out between 2003 and 2006, envi sioned a much faster rate of change,
hir ing 2200 full-time offi cers over four years, while reduc ing the num ber
of draftees by 1100 a year over a three-year period. In addi tion, the employ -
ment of civil ian staff was sched uled to increase, with over 250 new employ ees
hired each year, to reach 4300, account ing for roughly one quar ter of the
entire staff.16
Shift ing con trols to the exter nal fron tier. Since 21 Decem ber 2007, Poland
has been imple ment ing the Schengen Agree ment in full, lift ing reg u lar
 controls on 1908 kilo me ters of the land bor der, includ ing fron tiers with the
Czech Repub lic, Ger many, Lith u a nia and Slovakia. Bor der checks have been
retained and inten si fied on the remain ing per im e ter (stretch ing for 1163 kilo -
me ters) of the bor der with Belarus, Rus sia and Ukraine. To ensure that the
 liberalization of con di tions of cross ing of inter nal bor ders would not result in
a rise in irreg u lar migra tion, efforts were made to rein force con trol on the
exter nal fron tier. In line with the “Plan of Incor po rat ing the Bor der Guard
Patrol Posts into the Sys tem of State Bor der Pro tec tion”, adopted in 1997,
22 new watch tow ers were to be built in 1998-2002 and another 10 in
2003-2006, bring ing the total num ber of patrol sta tions on the future exter nal
sec tion of the fron tier up to 95 in 2006. The objec tive was to achieve the EU
stan dard of a dis tance of 20-22 kilo me ters per watch tower, which meant
 halving the length of the bor der pro tected by a sin gle patrol post from an
 average dis tance of 43 kilometers in 1998.17
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Along with the buildup of infra struc ture, the hir ing pol icy con cen trated
staff on the exter nal fron tier. The effec tive ness of these mea sures could be
dem on strated by observ ing the shift in the num ber of inter cep tions for attempt -
ing to cross the bor der ille gally from the inter nal to the exter nal sec tion of
the frontier. Fig ure 1 indi cates the major change that took place in 2008,
the first year of full imple men ta tion of the Schengen regime and the trend in
the fol low ing years. While in 2005, twice as many irreg u lar migrants were
appre hended on the inter nal sec tion as on the exter nal one, in 2008 the bal ance
of inter cep tions shifted toward those on the exter nal fron tier, and the major ity
of irreg u lar migrants were already stopped while attempt ing to enter the EU.
Inter nal reor ga ni za tion. In 2001, ahead of EU and Schengen acces sion,
the Border Guard was reor ga nized so that it could carry out its new task of
 verification of the legal ity of for eign ers’ res i dence and employ ment through -
out the ter ri tory of Poland. An oper a tional-inves ti ga tive depart ment was set up 
at Bor der Guard Head quar ters, coor di nat ing the work of regional units coun -
ter ing irreg u lar migra tion, traf fick ing in per sons, con tra band and unau tho rized 
employ ment. Oper a tions in the inte rior became the respon si bil ity of the
Nadwislanski Divi sion of the Bor der Guard.
Fol low ing EU acces sion, spe cial ized units deal ing with for eign ers were
set up within the orga ni za tional struc ture of the Bor der Guard. On 1 May
2006, a Divi sion for For eign ers was estab lished at Bor der Guard Head quar -
ters, whose tasks included: orga ni za tion of vol un tary returns, read mis sion
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Fig. 1. Per sons stopped by the Bor der Guard for ille gal cross ing
of the exter nal (blue) and inter nal (red) sec tion of the state bor der
So u r ce: Bor der Gu ard sta ti stics.
and expul sion, appeal ing against deci sions of ter ri to rial com mand ers of the
Bor der Guard and coop er a tion with the EU and other Mem ber States. In
Feb ru ary 2007, just prior to the full imple men ta tion of Schengen, depart -
ments for  foreigners’ affairs were set up in all ter ri to rial units of the Bor der
Guard.18
In the period since full imple men ta tion of Schengen, the pow ers of the
 Border Guard in the area of detec tion, inves ti ga tion and appre hen sion of irreg -
u lar migrants have been defined in detail in a series of exec u tive acts of the
Min is ter of Inte rior. In Decem ber 2008, Bor der Guard staff gained pow ers to
carry out back ground checks and house searches.19 In 2009 the pre cise con di -
tions in which func tion ar ies could con duct checks on the legal ity of res i dence
and employ ment were set forth in exec u tive reg u la tions.20 The new duties have 
been car ried out vig or ously – whereas in 2009, the Bor der Guard ran only
649 employment checks, in 2010 that num ber rose to 1537 and a rate of over
100 con trols a month is expected to be sus tained in 2011.21 
2.2. Set ting up mech a nisms for inter-agency coop er a tion
Exchange of infor ma tion and access to data bases. A major com po nent
of the pro cess of build ing the capac ity of Pol ish con trol ser vices to track
and identify irreg u lar migrants was the estab lish ment of a cen tral reg is ter
of  foreigners: POBYT. Under Arti cle 132 of the Aliens Act, the data base
includes sev eral com po nents, cov er ing the entire range of pro ce dures involv -
ing for eign ers. The reg is ter records issued visas, res i dence per mits and iden tity 
doc u ments as well as accom pa ny ing doc u ments, such as invi ta tions issued to
appli cants for short-term stay in Poland. In addi tion, records are kept of pro -
ceed ings and deci sions on deni als of entry, obli ga tions to leave and expul -
sions. The POBYT data base is main tained by the Office for For eign ers,
a first-instance author ity issu ing deci sions in ref u gee cases, and thus includes
a com po nent on all pro ce dures for issu ing ref u gee sta tus.
The Aliens Act grants direct access to the POBYT reg is ter to all state agen -
cies autho rized to mon i tor the activ i ties of for eign nation als. Local units of the
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Bor der Guard and the Police may check appre hended for eign ers’ data in
order to estab lish their iden tity or con firm facts nec es sary for com plet ing
their inves ti ga tion. The infor ma tion sys tem also inte grates data col lected by
these  services in their inter nal reg is ters – such as the bor der-cross ing infor -
ma tion of the Bor der Guard and the AFIS Police fin ger print base – with the
POBYT reg is ter. By pro vid ing access to oper a tional units of these ser vices
and inte grat ing their data bases, the sys tem has sig nif i cantly reduced the time
needed to iden tify for eign ers in the course of asy lum or expul sion pro ce -
dures.22
Oper a tional coop er a tion between the Bor der Guard and the Police. The
scope of col lab o ra tion and com mu ni ca tion between the Bor der Guard and
the Police were detailed in the Agree ment of 17 June 2004 between the com -
mand ers-in-chief of the two ser vices. The Agree ment makes oper a tional
 collaboration oblig a tory at all lev els of the ser vices’ struc tures: func tion ar ies
may only turn down a request for assis tance from the other ser vice in cases
where car ry ing it out would pre vent them from per form ing their own duties.
Assis tance may be sought at any level, start ing from that of patrol sta tions
upwards. Fur ther more, joint work ing teams may be set up to carry out inves ti -
ga tions. The Agree ment allows for shar ing of infor ma tion from the ser vices’
inter nal data bases: bor der-cross ing reg is ters and crim i nal data bases. More -
over, it stip u lates instances in which the par ties notify one another with regard
to for eigner-related offenses. Under the Agree ment, the Police inform the
 Border Guard when ever a migrant is detained on sus pi cion of com mit ting
a criminal offense, while the Bor der Guard in turn notify the Police of all
instances of traf fick ing in per sons, fraud u lent pass ports, visas or smug gling of
goods across the state bor der.
Joint con trols with the Labour Inspectorate. Tasks related to ver i fi ca tion of 
the legal ity of for eign ers’ employ ment are cur rently within the com pe tence of
both the Bor der Guard and the National Labour Inspec tor ate.23 The two ser -
vices con duct sep a rate con trol activ i ties within the scope of their stat u tory
respon si bil i ties. How ever, they are engaged in var i ous forms of coop er a tion,
rang ing from joint train ing through shar ing infor ma tion facil i tat ing inves ti ga -
tion and for ward ing con trol doc u men ta tion, all the way to con trols car ried out
together.24 
24 Piotr KaŸmierkiewicz
22  For de ta ils, see the di s cus sion of the da ta ba se sy stem in: P. Ka Ÿ mier kie wicz, O. Lvo va,
V. Chu mak, Co or di na ting Mi gra tion Po li cy in Ukra i ne: Les son from Po land, IPA/ICPS Kyiv
2009, p. 38. 
23  http://www.pip.gov.pl/
24  In fo r ma tion pro vi ded by the Na tio nal La bo ur In spec to ra te.
Coop er a tion with the Bor der Guard is reg u lated by an inter-agency agree -
ment,25 tak ing place on the cen tral level between the head quar ters of the two
agen cies and locally involv ing dis trict labor inspec tor ates and Bor der Guard
units. In addi tion, inter nal reg u la tions of the National Labour Inspec tor ate
require that all inspec tions involv ing a sig nif i cant num ber of for eign ers should 
be done jointly with the Bor der Guard. In the years 2008-2010, the two agen -
cies con ducted a total of 467 joint con trols, while in 329 cases the National
Labour Inspec tor ate requested that the Bor der Guard carry out a check on
the legality of for eign ers’ employ ment. In turn, the Inspec tor ate ran a total of
169 con trols at the request of the Bor der Guard.26
3. Adopt ing a sys temic approach: 
chal lenges and achieve ments
3.1. Stages of devel op ment of Pol ish migra tion pol icy
The devel op ment of Poland’s national migra tion pol icy dem on strates both
the dif fi cul ties and pos si bil i ties that a new coun try of des ti na tion faces when
try ing to define the objec tives, param e ters and instru ments of its pol icy on the
con di tions of for eign ers’ entry, stay, employ ment and inte gra tion. The his tory
of the devel op ment of the national migra tion pol icy may be divided into three
stages, approx i mately demar cated by two momen tous events: EU and
Schengen acces sion. 
The first period started in 1997 with the pas sage of the first ver sion of
a modern aliens act. This act was later amended sev eral times, result ing in
more and more con trol mech a nisms through har mo ni za tion with EU acquis.
This period, span ning nego ti a tions on con di tions of EU acces sion, was char ac -
ter ized by the coex is tence of increas ingly repres sive mea sures due to the
 continuing pro cess of “Europeanization” of bor der and migra tion con trol, con -
tin u ing restric tive labor access con di tions and a rel a tively lib eral visa  policy,
espe cially tar get ing cit i zens of neigh bor ing non-EU states. In this period,
 leading up to 2004, the pol icy on for eign ers was quite frag mented, with some
 elements of con ti nu ity (visa and labor mar ket pol icy), an emerg ing new
 normative frame work (adop tion of the acquis) and some areas absent alto -
gether (lack of social inte gra tion for the over whelm ing major ity of migrants).
How ever, in the con text of the over all tight en ing of con trols, a mit i gat ing
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mech a nism was worth not ing – an amnesty was offered for the first time in
2003 to a nar rowly-defined group of irreg u lar migrants.27
The sec ond period (2004-2007) may be ret ro spec tively viewed as tran si -
tional, dur ing which cer tain assump tions as to the need for immi gra tion were
ques tioned. As the scale and dura tion of out flow of Pol ish work ers became
appar ent, the argu ment against greater open ness of the labor mar ket to for eign -
ers that was dom i nant in the 1990s under con di tions of high unem ploy ment
was no lon ger as pow er ful. Fol low ing calls from Pol ish entre pre neurs (espe -
cially in agri cul ture and con struc tion) and hav ing acknowl edged emerg ing
gaps in sev eral sec tors, the Min is ter of Labour issued a decree on 30 August
2006, allow ing cit i zens of Poland’s neigh bor ing states (Belarus, Rus sia,
Ukraine) to take up sea sonal employ ment in agri cul ture with out the need to
apply for a work per mit. In that period, access to Pol ish ter ri tory became more
dif fi cult as fees were intro duced for short-term visas as part of the adop tion of
the Schengen rules, which brought about a drop in move ment across Poland’s
east ern fron tier. Increas ing restric tions on con di tions of entry and legal ity and
stay cou pled with grow ing effec tive ness of con trols both on the bor der and in
the inte rior made it clear that with out reg u lar iza tion efforts, a sig nif i cant group 
of for eign ers would con tinue liv ing with irreg u lar sta tus, thus being vul ner a ble 
to abuse of their rights. As part of the pro cess of amend ing aliens leg is la tion in
the course of har mo ni za tion with EU law, another migra tion amnesty was
announced in 2007. 
At the same time, EU mem ber ship raised the pri or ity of intro duc ing inte -
gra tion mea sures for var i ous cat e go ries of for eign ers – start ing with per sons in
need of pro tec tion. While the mea sures funded from the Euro pean Fund for
Inte gra tion of Third Coun try Nation als28 still had a lim ited scale as no com pre -
hen sive inte gra tion pol icy had been put in place, they did enable experts and
prac ti tio ners to assess the needs of var i ous tar get groups and sug gest pol icy
steps in the next stage of pol icy devel op ment. EU acces sion had another pos i -
tive impact: mem ber ship and con tin u ing har mo ni za tion of the legal frame -
work helped expose short com ings in offi cial prac tice and high lighted the vital
role of civil soci ety orga ni za tions as both imple ment ing agents of activ i ties
 targeting migrants and as part ners who need to be con sulted on stra te gic
 directions of state pol icy.
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The cur rent stage of pol icy devel op ment started at the end of 2007 when
Poland became a fully-fledged mem ber of the Schengen zone, fully imple -
ment ing the EU acquis in the area of Jus tice and Home Affairs. In this period,
the pro cess of the trans fer of Euro pean norms and stan dards in leg is la tion has
been com pleted, and the long debate on the direc tions of national migra tion
pol icy car ried out among offi cials, experts and prac ti tio ners has borne fruit in
the form of a com pre hen sive draft strat egy doc u ment, sub mit ted by the Min is -
try of Inte rior for con sul ta tions with civil soci ety in early 2011. The doc u ment
reflects an emerg ing con sen sus that in the con text of a sig nif i cant out flow of
the labor force, immi grants might play a role in address ing gaps in some
 sectors and that active inte gra tion efforts should be under taken with regard to
immi grants already resid ing in Poland. Les sons from pio neer ini tia tives have
been taken into account in design ing another round of a migrant amnesty,
planned to take effect in the first half of 2012 and in lib er al iz ing con di tions of
facil i tated access to the labor mar ket for nation als of Ukraine. Fol low ing an
ini tial decline of cross-bor der traf fic after entry into Schengen, Poland has
man aged to rees tab lish itself as a leader in the num ber of visas of var i ous types
issued to cit i zens of East ern Part ner ship states as well as to nation als of Belarus 
and Rus sia. At the same time, the Pol ish Bor der Guard has become increas -
ingly effec tive in coun ter ing irreg u lar migra tion, man ag ing to shift con trols
away from inter nal to exter nal fron tiers and – together with other ser vices (e.g.
Labour Inspec tor ate) – step ping up checks on the legal ity of the sta tus of for -
eign ers inside the coun try.
3.2. Euro pean inte gra tion as a stim u lus to adopt 
a coor di nated approach
Par al lel to their efforts to enhance tech ni cal capac ity, pro vide train ing for
staff and improve norms, coun tries of the East ern Part ner ship are faced with
the task of orga niz ing and allo cat ing their resources through adop tion of
a national strat egy involv ing all rel e vant agen cies. The pro cess entails clearly
defin ing the com pe ten cies of cen tral-level insti tu tions and their oper a tional
ser vices in the exe cu tion of con trol func tions, match ing tasks with nec es sary
bud get ary funds. Fur ther more, the reform pro cess needs to be divided up into
sep a rate tasks assigned to spe cific depart ments and units. Geor gia is cur rently
engaged in the pro cess of imple men ta tion of a national plan orga niz ing the
work of all involved agen cies to enable more effec tive con trols of bor ders and
migra tory flows into and through the ter ri tory of the coun try. 
Poland, which is actu ally a pio neer in this area, may offer valu able expe ri -
ence that can be applied to the pro cess of plan ning and car ry ing out of activ i -
ties as part of inte grated bor der man age ment that is under way in Geor gia.
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Fol low ing the polit i cal deci sion on ini ti a tion of acces sion nego ti a tions and
fun da men tal legal changes (adop tion of the revised Aliens Act in 1997), the
essen tial step was plan ning the activ i ties of all respon si ble depart ments and
agen cies to achieve the ulti mate objec tives. Coor di na tion of efforts took place
at two lev els: stra te gic, involv ing coor di na tion of the efforts of var i ous min is -
tries, and oper a tional, ensur ing opti mal allo ca tion of resources and appro pri ate 
tim ing of activ i ties of ser vices directly respon si ble for bor der and migra tion
con trol.
On the level of the Cab i net of Min is ters, a pro cess was launched for coor di -
nat ing the activ i ties of all min is tries whose com pe ten cies cov ered issues
related to bor der and migra tion man age ment. A reg u la tion of the Prime Min is -
ter of 30 Octo ber 1998 cre ated the Inter de part men tal Group for State Bor der
Devel op ment. This interministerial body drew up a series of stra te gic doc u -
ments, which estab lished the frame work for state activ i ties in the area of
 border man age ment: the Plan of State Bor der Devel op ment in 2000, the State
Bor der Devel op ment Programme in the years 2000-2002 and the Assump tions 
for State Bor der Devel op ment Strat egy by 2010. 
On the oper a tional level, the Min is try of Inter nal Affairs and Admin is tra -
tion played a cen tral role, over see ing the work of field agen cies directly
respon si ble for bor der man age ment. The Min is try was tasked with devel op -
ing the first plan ning doc u ment of its kind among acces sion coun tries, which
later became a stan dard instru ment for plan ning efforts in this area. The
 document, named Poland – The Strat egy of Inte grated Bor der Man age ment,
was released in 1998 and updated in June 2000, out lin ing all the tasks
that needed to be under taken by the Pol ish state by the planned date
when the Polish bor der would become an exter nal fron tier of the Union
(31 December 2002).
The doc u ment played an impor tant role in ensur ing that despite a slight
delay, Poland man aged to con clude talks on the Jus tice and Home Affairs
chap ter suc cess fully, and that the sen si tive subfield of bor der secu rity did not
become an obsta cle to the coun try’s EU inte gra tion. The suc cess was due to
three fac tors. Firstly, the doc u ment divided up respon si bil i ties, leav ing no
doubt as to which depart ment was in charge of which task, as well as set ting
bind ing dead lines. Sec ondly, the doc u ment spec i fied allo ca tions of fund ing
ded i cated to the devel op ment of bor der infra struc ture, divided up accord ing to
the given task and the insti tu tion respon si ble. This helped the gov ern ment
mobi lize national resources and spot any gaps for which exter nal fund ing was
needed. Finally, the doc u ment had a clear “owner” and mech a nisms for mon i -
tor ing com pli ance were put in place.
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3.3. Devel op ment of a com pre hen sive national migra tion con cept
Until the com ple tion of the inte gra tion pro cess, Poland had not devel oped
a stra te gic con cept of the national migra tion pol icy. This could be attrib uted to
a combination of fac tors: the unfa vor able pol icy envi ron ment, the short com ings
of the insti tu tional frame work and the treat ment of migra tion in state  policy.
Firstly, while EU acces sion was an incen tive for step ping up efforts in
selected areas of bor der and migra tion con trol, the reform pro cess in that
period tended to stress the secu rity aspect. The urgency of meet ing acces sion
obli ga tions through legal approx i ma tion left lit tle space for devel op ing a com -
pre hen sive strat egy of migra tion pol icy, cov er ing social and eco nomic aspects.
Secondly, respon si bil i ties for migra tion affairs are dis persed among  several
cen tral-level insti tu tions. The Min is try of Inter nal Affairs (until 2011, the
Min is try of Inter nal Affairs and Admin is tra tion) is a plan ning and coor di nat -
ing organ for all the secu rity-related aspects of migra tion man age ment. The
Min is try super vises the activ i ties of the oper a tional ser vices which carry out
con trols of the legal ity of for eign ers’ entry and res i dence – the Bor der Guard
and the Police. The Min is ter of Inte rior over sees the work of insti tu tions
 making deci sions on res i dence sta tus – the Office for For eign ers and regional
gov er nors. At the same time, the Min is try of Labour and Social Pol icy plays an 
increas ing role in the Pol ish sys tem of migra tion man age ment, being respon si -
ble for run ning inte gra tion pro grams and facil i tat ing migrants’ inclu sion into
the labor mar ket.
Finally, elab o ra tion of a com pre hen sive con cept cov er ing all aspects of
migra tory phe nom ena was delayed by the low pri or ity of the issue in state pol -
icy. Until 2004, lit tle atten tion had been paid to the place of migrants in Pol ish
soci ety and the Pol ish econ omy in national stra te gic doc u ments. Restric tions
on access to the labor mar ket were main tained with regard to for eign ers who
were con sid ered only com ple men tary in sec tors with an acute need for labor.
Such an approach was based on an assess ment of con di tions of con tin ued high
unem ploy ment. Pol ish visa pol icy con cen trated on eas ing terms of short-term
entry for large num bers of migrants from the neigh bor ing CIS states. State
inte gra tion pro grams cov er ing a selected cat e gory of migrants were only set up 
fol low ing EU acces sion. 
In turn, work on the national migra tion strat egy has accel er ated in the
period since Poland’s entry into the EU and Schengen. This is related to the
grow ing aware ness of the demand for for eign labor in the con text of a sig nif i -
cant out flow of Pol ish work ers to West ern Europe. Another incen tive has been
the emer gence of migrant dias po ras (Arme nian, Viet nam ese) and the estab -
lish ment of sta ble routes and pat terns of cir cu lar migra tion between west ern
regions of Belarus and Ukraine, on the one hand, and Poland on the other.
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Thirdly, EU inte gra tion has expanded the agenda of Pol ish state insti tu tions,
intro duc ing such issues as the desired model of inte gra tion, civic par tic i pa tion
of migrants, fam ily reuni fi ca tion, addi tional pro tec tion for selected groups of
for eign ers and state less per sons, etc.
A nec es sary step towards elab o rat ing a sin gle stra te gic doc u ment in the
field of migra tion pol icy was the estab lish ment on 14 Feb ru ary 2007 of the
Com mit tee for Migra tion, an advi sory body to the Prime Min is ter that is
respon si ble for coor di na tion of activ i ties related to the devel op ment of the
strat egy. Chaired by the Min is ter of Inte rior and Admin is tra tion, the Com mit -
tee includes rep re sen ta tives of min is tries and state agen cies involved in imple -
men ta tion of national migra tion pol icy.29 The Com mit tee is respon si ble, among
other tasks, for ana lyz ing the direc tions of legal and insti tu tional reforms of
state migra tion pol icy and sub mit ting pro pos als to the Cab i net of Min is ters on
the desired changes of pol icy and of com pe ten cies of var i ous insti tu tions. One
of the Com mit tee’s work ing groups was given the task of draw ing up the
national migra tion strat egy. The work ing group adopted  proposals fol low ing
reg u lar meet ings and coop er a tion with experts and a draft of the doc u ment was
sub mit ted to a series of pub lic con sul ta tions. As of Decem ber 2011, the final
ver sion is await ing the deci sion of the Prime Min is ter.
The doc u ment “Pol ish Migra tion Pol icy – the State of Play and Pro posed
Actions”30 pro vides an over view of all the subfields of state migra tion pol icy
and indi cates the pri or i ties of gov ern ment activ i ties. The gen eral report is
accom pa nied by an Action Plan, which aims to ensure that all the involved
insti tu tions pur sue con sis tent activ i ties and that migra tion mat ters are dealt
with in an effi cient man ner. The doc u ment offers diag no sis and rec om men da -
tions con cern ing a whole range of migra tion pol icy areas: legal and ille gal
migra tion, cit i zen ship and repa tri a tion, pro tec tion and inte gra tion of for eign -
ers. The strat egy iden ti fies pri or i ties in the admis sion of for eign ers, sim pli fies
pro ce dures for res i dence and work per mits (see “Open ing the labor mar ket”
sub sec tion below) and pro poses an amnesty for irreg u lar migrants (see below). 
It is worth not ing that the doc u ment high lights the need for effec tive inte gra -
tion pro grams and for rais ing soci ety’s aware ness of migrants’ place in Pol ish
soci ety and their spe cific needs.
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3.4. Recent solu tions
Since EU acces sion, Poland has sought to respond to the new migra tory
 situation – main tain ing lib eral con di tions of entry for its east ern neigh bors,
fill ing the gaps in its labor mar ket emerg ing as a result of large-scale eco nomic
emi gra tion and reg u lat ing the sta tus of for eign res i dents through a broader
scheme of migra tion amnesty. While these solu tions rep re sent a con tin u a tion
of ear lier efforts (high lighted in sec tion 3.1), they are pur sued within a new
pol icy envi ron ment. Thus, the new solu tions are part of national pol icy build -
ing on the foun da tion of EU acquis – which is clear, for instance, in the area of
visas, where Poland imple ments pro vi sions of Schengen agree ments or in the
field of reg u lar iza tion, where Poland must also com ply with rel e vant Euro pean 
norms, mak ing legal iza tion sub ject to con straints such as pub lic order and
secu rity.
Active visa pol icy. Poland has main tained its course of facil i tat ing entry for
cit i zens of East ern Part ner ship states and Rus sia through its visa pol icy, which
is marked by a large num ber of issued visas and also by a rel a tively dense net -
work of con sular offices in this region. The num ber of visas issued by Pol ish
con suls con tin ues to rise – up from 789,017 visas of all types in 2009 to
895,545 visas issued in 2010 (an increase of nearly 14 per cent). Accord ing to
the Pol ish MFA, the share of visa refus als in the top coun try of appli ca tion,
Ukraine, was among the low est in the EU, stand ing at a mere 2.9 per cent. The
geo graph ical dis tri bu tion of issued visas shows a clear con cen tra tion in the
three CIS states neigh bor ing Poland – over 90 per cent of visas were issued in
Ukraine (452,532), Belarus (202,157) and Rus sia (158,345).31 The three top
con sul ates are located less than 100 kilo me ters from the Pol ish bor der – Lviv,
Lutsk and Kaliningrad, but Poland is seek ing to make visas acces si ble to appli -
cants from more dis tant regions as well. The Pol ish net work of con sul ates was
among the most exten sive in Ukraine at the time of EU acces sion (5 con sul -
ates) and it con tin ues to expand (reach ing a total of 8 in 2011). More over, in
light of the expected growth in cross-bor der traf fic with Ukraine, Poland is
 setting up a net work of 14 visa appli ca tion cen ters (includ ing six loca tions
where there is no Pol ish con sul ate).
Open ing the labor mar ket. Since 2006, cit i zens of selected non-EU states
have gained facil i tated access to the labor mar ket. Three con sec u tive decrees
of the Min is ter of Labour and Social Pol icy have lifted the require ment to
apply for work per mits, replac ing it with a sys tem of employ ers’ dec la ra tions.
The new solu tion was intro duced on 30 August 2006, apply ing in a lim ited
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man ner only to cit i zens of Belarus, Rus sia and Ukraine who were inter ested in
tak ing up sea sonal employ ment in agri cul ture for up to 3 months within
a period of six con sec u tive months. This scheme was extended on 2 Feb ru ary
2009 to cover cit i zens of two Mobil ity Part ner ship states, Geor gia and
Moldova, allow ing them to take up employ ment for 6 months in a year.
Finally, the most recent amend ment (of 20 July 2011) pro vides for the pos si -
bil ity of chang ing employer dur ing a given period of sea sonal employ ment.
As Fig. 2 shows, these mea sures have been used exten sively by for eign work -
ers, and the facil i tated scheme is far more pop u lar than work per mits. In 2010,
over 37 thou sand work per mits were issued to for eign ers com pared to around
180 thou sand dec la ra tions (of which, it is esti mated, 70 per cent are actu ally
being used).
The gov ern ment also rec og nized the need to facil i tate access to the labor
mar ket for other cat e go ries of for eign ers. Based on feed back from employ ers
and appli cants, sev eral pro pos als were made to sim plify pro ce dures for obtain -
ing the right to work and thus cre ate a more trans par ent frame work for appli ca -
tion for legal employ ment. The Cab i net of Min is ters approved the guide lines
to the draft of the new Act on For eign ers on 16 August 2011, which intro duces
the fol low ing solu tions: (1) the pos si bil ity of apply ing for a work and res i -
dence per mit in one pro ce dure, (2) the oppor tu nity for the for eigner her self or
him self (rather than the employer) to obtain a tem po rary res i dence per mit with
the right to work, (3) the right to change employer within the terms of a work
per mit, (4) the pos si bil ity of stay ing in Poland for a month fol low ing loss of
employ ment. More over, the draft law imple ments the EU “Blue Card” reg u la -
tion, intro duc ing a tem po rary res i dence per mit, tai lored to the needs of
highly-skilled work ers.
32 Piotr KaŸmierkiewicz
Fig. 2. For eign ers’ employ ment on the basis of employ ers’ dec la ra tions
(blue) and work per mits (red), 2008-2010
Migra tion amnesty. On 28 July 2011, Par lia ment approved an act, grant ing
an oppor tu nity for irreg u lar migrants to legal ize their stay in Poland.32 As  earlier
reg u lar iza tion actions did not bring about desired results (with fewer than 10 per
cent of irreg u lar migrants resid ing in Poland who took advan tage of these
schemes)33, eli gi bil ity cri te ria were relaxed this time. Unlike the pre vi ous
schemes, this one does not require proof of (legal) accom mo da tion or a sta ble
source of income. The amnesty applies to all for eign ers who have resided for
four years or who are apply ing for ref u gee sta tus or sub ject to expul sion after
two years of res i dence. The scheme will run for six months (Jan u ary-June 2012)
and will enable eli gi ble migrants to obtain a res i dence per mit valid for two years.
Key con clu sions and les sons for East ern Part ner ship
states
Poland is com mit ted to sup port ing East ern Part ners in devel op ing sus tain -
able instru ments for deal ing with new chal lenges of immi gra tion and tran sit
migra tion. It can serve with its own expe ri ence of trans for ma tion from being
pre dom i nantly a coun try of emi gra tion into an impor tant link in the Euro pean
sys tem of migra tion con trol, fol low ing its EU and Schengen acces sion. The
pro cess of achiev ing this has involved, on the one hand, the adop tion of tech ni -
cal stan dards and the improve ment of bor der and migra tion con trols and, on
the other hand, stra te gic plan ning, inter-insti tu tional coor di na tion and the
devel op ment of a legal frame work.
A major incen tive for speed ing up the pro cess was the Pol ish gov ern ment’s 
com mit ment to join ing the EU and becom ing part of Schengen. The inte gra -
tion pro cess required that the Pol ish state divide the reforms into stages, set ting 
mea sur able objec tives and allo cat ing respon si bil i ties and resources to
involved insti tu tions. Thus in 1998, the Strat egy of Inte grated Bor der Man age -
ment was drawn up, fol lowed by fur ther stra te gic doc u ments for coor di nat ing
work on improve ment of bor der and migra tion con trols (Schengen Action
Plan). Another ele ment of the pro cess of build ing the capac ity of the involved
insti tu tions was a series of amend ments to the cen tral law, reg u lat ing the con -
di tions of for eign ers’ entry, res i dence and depar ture  –  the Aliens Act. These
revi sions of the law fur nished the Bor der Guard and other state agen cies (such
as con sular offices and labour inspec tor ate) with new instru ments of con trol.
The Rel e vance of Pol ish Ex pe ri ence in Mi gra tion Pol icy... 33
32  Act of 28 July 2011 on le ga li za tion of stay of some fo re i g ners wi t hin the ter ri to ry of the
Re pu b lic of Po land and amen ding the Act on gran ting pro te c tion to aliens on the ter ri to ry of the
Re pu b lic of Po land and the Act on Aliens.
33  Ac cor ding to the Po lish Of fi ce for Fo re i g ners, the to tal nu m ber of ir re gu lar mi grants
 residing in Po land ran ges be twe en 50,000 and 70,000 per sons.
These included meth ods for ver i fi ca tion of doc u ments and infor ma tion
 supplied by the visa appli cant, exhaus tive lists of grounds for refusal of visa
appli ca tions and for deny ing entry into the coun try as well as for expul sion.
While prog ress was made on rais ing tech ni cal stan dards and the oper a -
tional capac ity of Pol ish state insti tu tions to deal with immi gra tion, work on
draw ing up a com pre hen sive migra tion pol icy pro ceeded slowly. The pol icy
agenda was dom i nated by the secu rity aspect, con cen trat ing on the estab lish -
ment of bar ri ers to entry and con trols of res i dence and employ ment. How ever,
fol low ing EU acces sion, Poland’s migra tory bal ance shifted, with large num -
bers of Pol ish work ers leav ing for West ern Europe and cre at ing a need for
a foreign workforce. Also, the suc ces sive revi sions of the migra tion leg is la tion 
raised the require ments for estab lish ment of migrants’ legal sta tus, poten tially
leav ing some for eign ers in dan ger of fall ing into irreg u lar sta tus.
Since the Schengen acces sion, Poland has been look ing for ways to rec on -
cile the require ments of effec tive con trol with its own needs with regard to
facil i tat ing for eign ers’ entry into Pol ish ter ri tory and the labor mar ket and
enabling their social inte gra tion. A major step towards achiev ing this was the
elab o ra tion of a national migra tion strat egy, cov er ing all aspects of for eign ers’
pres ence in Poland and pro pos ing new legal and insti tu tional solu tions.
A revised Aliens Act is planned to facil i tate pro ce dures for res i dence and work
per mits and another scheme for reg u lar iza tion of sta tus of migrants is being
drawn up to cover a larger num ber of for eign ers in the first half of 2012. Since
2006, oppor tu ni ties for tak ing up sea sonal employ ment in Poland have been
grad u ally extended to cit i zens of East ern Part ner ship states. A grow ing net -
work of con sular offices in CIS states serves to make visas acces si ble to large
num bers of appli cants – in 2010, over 800 thou sand visas were issued by
 Polish con suls in Belarus, Rus sia and Ukraine alone.
Over all, Poland serves as a model of a state search ing for opti mal solu tions
in national migra tion pol icy, bal anc ing secu rity require ments and the inter ests
of the labor mar ket and soci ety. Its expe ri ence dem on strates the impor tance of
devel op ing solid legal and insti tu tional foun da tions for a long-term state
migra tion pol icy. EU and Schengen acces sion pro vided such foun da tions,
clar i fy ing the com pe tence of involved insti tu tions, set ting up mech a nisms of
inter-agency coop er a tion and intro duc ing required instru ments of migra tion
con trol. Rais ing the capac ity of state insti tu tions to imple ment pro ce dures for
deal ing with for eign ers helped them define their pri or i ties for a com pre hen sive 
state migra tion pol icy. As of the end of 2011, the draft migra tion strat egy is
await ing the deci sion of the Prime Min is ter, and once approved, it is likely to
lay the foun da tions for more far-reach ing pol i cies in such fields as for eign ers’
access to the labor mar ket, edu ca tion, social pol icy and their par tic i pa tion in
other areas of pub lic life. 
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In tro duc tion
Man ag ing migra tion has an impor tant effect on a coun try’s social, eco -
nomic and demo graphic devel op ment, as well as affect ing its for eign pol icy
pri or i ties. Since the EU, the US and other West ern devel oped coun tries and
inter na tional orga ni za tions (UNDP, IOM) intro duced migra tion-related top ics
onto the agenda of their coop er a tion frame work pro grams with Geor gia,
a whole new empha sis has been placed on migra tion pol icy devel op ment. For
exam ple, in 2006 the EU-Geor gia Action Plan under the Euro pean Neigh bour -
hood Pol icy was launched, which paid sig nif i cant atten tion to the devel op ment 
of effi cient mech a nisms and the appli ca tion of Euro pean prin ci ples to migra -
tion man age ment in Geor gia. In par tic u lar, spe cific migra tion pri or i ties were
estab lished in the Action Plan: sup port ing the devel op ment of a national strat -
egy on migra tion, pro tec tion of the rights and obli ga tions of aliens, state less
per sons and tem po rary migrants, inte gra tion of selected cat e go ries of for eign -
ers, com pli ance with ref u gee pro tec tion stan dards, etc. The activ i ties defined
in the Action Plan were also aimed at strength en ing the state’s capac ity to com -
bat human traf fick ing and the smug gling of migrants.
Cur rently, Geor gia does not have a national strat egy on migra tion which
would address the diverse needs and con cerns of the state relat ing to migra tion. 
The EU coop er a tion frame work could be applied as a flex i ble tool for the
 development of com pre hen sive prac tices in the migra tion field and could cre -
ate a good oppor tu nity for Geor gia to start elab o rat ing a migra tion strat egy
com ply ing with inter na tional stan dards. Inter na tional expe ri ence shows that
a migra tion pol icy should be aimed at decreas ing emi gra tion from a given
coun try through improv ing state pol i cies and social assis tance, elim i nat ing
pov erty and increas ing migrants’ con tri bu tion to sus tain able devel op ment
efforts. Besides, it should address prob lems linked to irreg u lar migra tion,
 particularly human traf fick ing and the smug gling of migrants.
The report rep re sents an attempt to give an over view of the migra tion sit u a -
tion in Geor gia and eval u ate the cur rent state of affairs con cern ing legal and
insti tu tional devel op ments. The report con sists of five sec tions. The first sec -
tion out lines the geopolitical posi tion of Geor gia and its impli ca tions for
migra tion trends in the coun try and its neigh bor hood. The sec tion also
describes how the rel a tively unsta ble polit i cal envi ron ment in the region and
the level of its eco nomic devel op ment influ ence the mag ni tude of inward and
out ward migra tion flows. An increased level of coop er a tion between Geor gia
and inter na tional orga ni za tions could cre ate favor able con di tions enabling the
Geor gian gov ern ment to improve the effi ciency of state insti tu tions and intro -
duce ade quate pro ce dural mech a nisms to con trol migra tion flows better.
The sec ond sec tion focuses on the efforts of the EU within the frame work
of the Euro pean Neigh bour hood Pol icy, which, along with other pri or i ties,
aims to inten sify coop er a tion with Geor gia and its neigh bors on migra tion
issues – in par tic u lar, to encour age part ner coun tries to pre vent irreg u lar
migra tion flows, estab lish a migra tion pol icy frame work, effi ciently man age
their bor ders and coop er ate on the return and read mis sion of irreg u lar
migrants. Fur ther more, the sec tion describes how suc cess ful coop er a tion
enables the EU to offer new ini tia tives, such as facil i ta tion of visa pol icy and
mobil ity for coun try nation als, which might become a good incen tive for
Geor gia to fur ther develop its reforms on migra tion related issues.
The third sec tion iden ti fies gaps in Geor gian migra tion leg is la tion in rela -
tion to inter na tional norms and stan dards. It points out that in the absence of
a com pre hen sive pol icy approach, as is the case in Geor gia, it is impor tant to
have good laws for effi cient man age ment of migra tion flows and for com pli -
ance with EU require ments. How ever, the assess ments made in the sec tion
also show that the numer ous migra tion chal lenges fac ing Geor gia today call
for a more com plex approach. In par tic u lar, adop tion of a national migra tion
strat egy would serve as a good basis for fur ther improve ment of the coun try’s
leg is la tion on migra tion.
The fourth sec tion of the report describes the main short falls of Geor gian
prac tice in migra tion man age ment, such as absence of a com pre hen sive migra -
tion pol icy doc u ment. It reviews cur rent attempts by Geor gia to elab o rate its
national migra tion strat egy in order to meet its inter na tional require ments on
migra tion related issues, set out in the EU-Geor gia Action Plan. The estab lish -
ment of an inter agency coor di na tion unit, the State Com mis sion on Migra tion,
is con sid ered as a step towards devel op ment of a national strat egy on migra -
tion. It is expected to improve Geor gia’s capac ity for effec tive migra tion man -
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age ment and also pro mote closer coor di na tion and coop er a tion among
insti tu tions work ing in eco nomic, social, labour, trade, health, cul tural and
secu rity areas.
The sec tion also gives an over view of the respon si bil i ties of dif fer ent gov -
ern ment insti tu tions deal ing with migra tion related issues. These insti tu tions
have sig nif i cantly changed their prac tice since the EU-Geor gia Action Plan
under the ENP was intro duced, espe cially after Visa Facil i ta tion and Read mis -
sion Agree ments signed between the EU and Geor gia took effect on March 1,
2011. How ever, reforms have not been final ized yet, and it seems too early to
dis cuss estab lished prin ci ples of migra tion man age ment in Geor gia. Cur rently, 
the main chal lenge fac ing the Geor gian gov ern ment is to develop a national
migra tion pol icy. 
1. Migra tion Trends in Geor gia
Geor gia’s geopolitical loca tion allows it to serve as a tran sit coun try
between Europe and Asia, con nect ing energy and trans port sys tems of the two
con ti nents. At the same time, this capac ity poses risks related to global migra -
tion pro cesses that are fur ther exac er bated by the unsta ble envi ron ment
 prevailing in the South Cau ca sus. 
Since the 1990s, the region has suf fered from three unre solved con flicts
that make it dif fi cult for coun tries there to develop closer coop er a tion and
com mu ni ca tion infra struc ture among each other. All three coun tries of the
South Cau ca sus region, Arme nia, Azerbaijan and Geor gia, have hos tile rela -
tion ships with their neigh bors – there are no dip lo matic ties between Arme nia
and Azerbaijan, Arme nia and Tur key, and since the August 2008 con flict,
between Geor gia and Rus sia, result ing in com pli ca tions in trav el ling and
trans por ta tion between the neigh bors. In addi tion, bor ders of the region’s
coun tries have not been fully demar cated since the col lapse of the Soviet
Union. 
The approaches of the key inter na tional actors involved in the peace build -
ing pro cess in the South Cau ca sus dif fer on issues of con flict man age ment,
regional secu rity and sta bil ity. These diverse atti tudes have affected con flict
res o lu tion in the region and pre sum ably will con tinue to do so. There fore, the
South Cau ca sus still remains at risk of mil i tary destabilization and of an
increase in the num ber of ref u gees and inter nally dis placed per sons. This con text
com pro mises the poten tial for eco nomic devel op ment of the region as well.
The geopolitical con text puts an onus on the Geor gian Gov ern ment to take
via ble mea sures and adopt a migra tion pol icy in com pli ance with inter na tional
stan dards and to intro duce effec tive migra tion man age ment prac tice. In recent
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years, deep ened rela tions between Geor gia and inter na tional orga ni za tions,
the EU and its mem ber states, the US and other devel oped coun tries have cre -
ated favor able con di tions for the devel op ment of effi ciently func tion ing state
insti tu tions. This coop er a tion also facil i tates improve ment of migra tion pol icy
and man age ment. 
The chal leng ing geopolitical envi ron ment, threats to ter ri to rial integ rity,
insta bil i ties and lim ited eco nomic capac ity to cre ate jobs make Geor gia
a coun try of ori gin of emi grants, as well as a tar get for var i ous cat e go ries of
migrants, includ ing irreg u lar and tran sit migrants.
Geor gia as a coun try of ori gin. Dif fer ent sur veys con ducted by var i ous
inter na tional orga ni za tions show that top des ti na tion coun tries for Geor gian
emi grants are: the Rus sian Fed er a tion, Arme nia, Azerbaijan, Ukraine, Tur key, 
Ger many, Greece, Israel, the United States, Spain and Cyprus.1 Accord ing to
the World Bank Migra tion Factbook, by the year 2010, the num ber of Geor -
gian migrants in Rus sia had grown to 644,000; 72,410 in Ukraine, 41,817 in
Greece, 18,164 in Ger many, 10,700 in Spain, 7,399 in Tur key and 465 in
Poland.2 
How ever, esti mat ing the total num ber of Geor gian migrants abroad is quite
dif fi cult, if not impos si ble, as those who make a deci sion to leave the coun try
on the basis of their socio-eco nomic con di tions are ready to use all kinds of
legal and ille gal means to achieve their goals. Con se quently, there is no reli -
able infor ma tion on the num ber of Geor gians who have migrated to for eign
coun tries. 
At the same time, sur veys con ducted by inter na tional orga ni za tions allow
for sev eral assump tions to be made about gen eral trends of emi gra tion from
Geor gia. Sur veys recently pub lished by the World Bank and other inter na -
tional orga ni za tions show an increase in emi gra tion flows from Geor gia.3 Offi -
cial fig ures also con firm this trend. In par tic u lar, accord ing to the national
cen sus of 2002, about 113,000 Geor gians left the coun try, while the 2008 sur -
vey results of the National Sta tis tics Office of Geor gia show that 173,000
Geor gians emi grated from Geor gia.4 
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1  Mi gra tion in Geor gia: A Coun try Pro file 2008, IOM, p.13 The Mi gra tion and Re mit -
tances Factbook 2011, World Bank, http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/
Re sources/334934-1199807908806/Geor gia.pdf
2 The Mi gra tion and Re mit tances Factbook 2011, World Bank; http://siteresources.
worldbank.org/INTPROSPECTS/Re sources/334934-1199807908806/Geor gia.pdf
3  The Mi gra tion and Re mit tan ces Fa c t bo ok 2011, World Bank, http://site reso u r ces.
wo r l d bank.org/INTPROSPECTS/Re so u r ces/334934-1199807908806/Ge o r gia.pdf. Bi la te ral
Mi gra tion and Re mit tan ces 2010, Bi la te ral mi gra tion ma trix, http://econ.wo r l d bank.org/WBSITE/
EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,con tentMDK:22803131~pa gePK:
64165401~piPK:64165026~the Si tePK:476883,00.html
4  Na tional Sta tis tics Of fice of Geor gia of fi cial web page ac cessed on 27 De cem ber 2011.
Geor gia has so far failed to con clude bilat eral labor agree ments with the
main des ti na tion coun tries of its migrants.5 In the absence of legal oppor tu ni -
ties facil i tat ing labor migra tion, most emi grants from Geor gia are unable to
obtain offi cial work per mits in for eign coun tries and mainly work on the
“black” labor mar ket. Tak ing into account the high unem ploy ment rate in the
coun try, it could be assumed that labor migra tion may have become an essen -
tial com po nent of Geor gia’s eco nomic strat egy, which could con trib ute to an
increase in the coun try’s bud get ary rev e nues. At the same time Geor gian labor
migrants’ rights are insuf fi ciently pro tected and they are often unable to get
back to Geor gia to visit their fam i lies for years because of their ille gal sta tus
and fear of depor ta tion.6
Con se quently, there is no sys tem in place to mon i tor legal labor migra tion
flow from the coun try. How ever, it is evi dent that remit tances con trib ute to
many Geor gian fam i lies’ incomes. The aver age annual remit tance over the
past few years has amounted to around 1 bln USD accord ing to data from the
Geor gian National Bank, account ing for about 8% of the coun try’s GDP.7 This 
fig ure does not par tic u larly stand out in com par i son to other post Soviet coun -
tries (Moldova – 30%, Tajikistan – 50%); nev er the less, its share in the coun -
try’s GDP is sig nif i cant.
Table 1.  Value of remit tances sent by Geor gian migrants
Year Transfers GDP % GDP
2008 $1,002,122,000 $ 12 800 000 000 7.83%
2009 $841,775,000 $ 10 767 000 000 7.82%
2010 $939,669,000 $ 11 663 400 000 8.06%
Besides the eco nomic migrants, Geor gia has to respond to the needs of spe -
cial groups of peo ple resid ing in Geor gia and accom mo date their diver si fied
inter ests. The his tory of two unre solved inter nal con flicts and Geor gia’s close
prox im ity to Rus sia in the North Cau ca sus region have made it a home for ref -
u gees (mainly from Chechnya, account ing for 0.7% as a per cent age of immi -
grants), and hun dreds of thou sands of Inter nally Dis placed Per sons (IDP).
These peo ple belong to the vul ner a ble groups resid ing in Geor gia that could
also influ ence the dynam ics of migra tion flows across Geor gia’s inter na tional
bor ders if their rights are not ade quately pro tected. 
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5  La bour Mi gra tion from Geor gia and Bilateral Mi gra tion Agree ments: Needs and Pros -
pects, Pol icy Re view, CIPDD, 2009.
6  La bour Mi gra tion from Geor gia and Bilateral Mi gra tion Agree ments: Needs and Pros -
pects, Pol icy Re view, CIPDD, 2009. 
7  http://geostat.ge/?ac tion=page&p_id=118&lang=geo
In total, about 345,530 per sons resid ing in Geor gia are a tar get group for
the coun try’s migra tion and asy lum pol icy. About 247,000 of these peo ple are
inter nally dis placed per sons, approx i mately 900 are ref u gees (mostly from
Chechnya) and 30 are asy lum seek ers. The num ber of those who are resid ing in 
the coun try with out proof of cit i zen ship totals 1800.8 
Table 2.  Cat e go ries of sub jects of Geor gian migra tion pol icy9
Category Origin Total Number 
Total 345 530 
Refugees Miscellaneous 900 
Asylum seekers Miscellaneous 30 
Asylum seekers Georgia 247 000 
Persons with status similar
to internally displaced persons 
Georgia 96 000 
Stateless persons Stateless 1 800 
So u r ce: UNDP Ge o r gia
Fol low ing the August 2008 war, inter na tional donors pro vided sub stan tial
polit i cal, finan cial and prac ti cal post-con flict sup port to Geor gia to improve
the liv ing con di tions of peo ple affected by the con flict, and meet the basic
needs of IDPs, both from 1992 and 2008 mil i tary con flicts. In May 2009,
an Action Plan was adopted for imple ment ing the State Strat egy on Inter nally
Dis placed Per sons for 2009-2012. These mea sures were mainly applied
in  order to ease the most press ing prob lems fac ing the IDPs after the war,
 provide them with basic liv ing con di tions and dis cour age them from leav ing
the coun try.
Geor gia as a tran sit route for human traf fick ing. Accord ing to reports of
var i ous inter na tional orga ni za tions work ing on migra tion issues, Geor gian
 territory is gen er ally not con sid ered as a tran sit loca tion for migra tion flows.
This is mainly because South Cau ca sian coun tries do not have a well devel -
oped regional trans port net work and direct routes to EU coun tries – except for
sea and air con nec tions. In par tic u lar, Geor gia has no land bor ders with any EU 
coun tries. Nei ther is it located on the short est route con nect ing migra tion
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8  2011 UNHCR co un try ope ra tions pro fi le – Ge o r gia: http://www.unhcr.org/cgi - bin/
te xis/vtx/page?page=49e 4 8 d 2e6
9  Ge o r gia Om bu d s man Re port fi gu res from Janu ary - Ju ne 2010 sli g h t ly dif fer from tho se
pro vi ded by the UNDP. Ac cor ding to the Om bu d s man Re port, the go ve r n ment of Ge o r gia has
15,912 IDPs re gi ste red from the 2008 war and the co un try ac com mo da tes 249,365 IDPs from
Ab kha zia and So uth Os se tia, which does not chan ge the ove rall pi c tu re at all.
source and des ti na tion coun tries.10 Accord ing to the 2008 report of the Inter na -
tional Orga ni za tion for Migra tion, Geor gia is mostly used as a tran sit coun try
by migrants from Iran, Arme nia, the Rus sian Fed er a tion and other post-Soviet
coun tries. Ille gal migrants often use the route via Tur key to enter Greece,
 Bulgaria or other Euro pean coun tries. 
Geor gia could also be used a tran sit coun try for human traf fick ing. It is
a coun try of ori gin for human traf fick ing into Tur key, West ern Europe and the
United Arab Emirates and serves as a tran sit coun try for Ukrai nian, Moldovan
and Rus sian vic tims.11 Accord ing to a US Depart ment of State report, some -
times male job seek ers are also sub jected to forced labor in Geor gia.12 
Since 2006, in order to meet the chal lenges in the field of com bat ing
human traf fick ing in Geor gia, a num ber of leg is la tive changes have been
adopted and infor ma tion cam paigns, train ing and other mea sures have been
car ried out. Effec tive mech a nisms have been estab lished for exchang ing
infor ma tion between involved state agen cies and for pun ish ing offend ers,
as well as iden ti fy ing and pro tect ing vic tims. In 2009, author i ties pros e cuted
40 indi vid u als for traf fick ing – includ ing three indi vid u als for forced labor
– com pared to 10 indi vid u als pros e cuted for sex traf fick ing in 2008. Accord -
ing to the 10th annual report of the US Depart ment of State 2010, Geor gia has
main tained its posi tion among first tier coun tries, which means that the
 government fully com plies with the min i mum stan dards for the elim i na tion
of traf fick ing.
Geor gia as a des ti na tion coun try. Geor gia rarely serves as a des ti na tion
coun try for migra tion flows as, accord ing to the results of a sur vey on net
 migration by the World Bank, emi gra tion con sid er ably out num bers immi gra -
tion.13 But this obser va tion is not fully shared by the Geor gian gov ern ment.
Accord ing to the National Sta tis tics Office of Geor gia, net migra tion was neg -
a tive (-12,100) in 2006 and pos i tive (18,100) in 2010, which indi cates a sig nif -
i cant rise in the num ber of immi grants in the last few years. 
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10  Mi gra tion in Geor gia: A Coun try Pro file 2008, IOM, p.13
11  US De part ment of State, Traf fick ing in Per sons Re port, June 2010 http://www.state.gov/
doc u ments/or ga ni za tion/82902.pdf
12 US De part ment of State, Traf fick ing in Per sons Re port, 2007, case of Geor gia
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2010/142760.htm 
13  Data are five year esti ma te, To de ri ve esti ma ted of net mi gra tion, the Uni ted Na tions
 Population Di vi sion ta kes into ac co unt the past mi gra tion hi sto ry of a co un try or are mi gra tion
po li cy of a co un try and the influx of re fu ge es in re cent pe riods. The data to ca l cu la te this of fi cial
esti ma tes come from a va rie ty of so u r ces, in clu ding bor der sta ti stics, admi ni stra ti ve re cords,
 surveys and cen su ses. When no of fi cial esti ma tes can be made be ca u se of in suf fi cient data, net
mi gra tion is de ri ved thro ugh the ba lan ce equ a tion, which is the dif fe ren ce be twe en ove rall
 population growth and the na tu ral in cre a se du ring the in ter cen sal pe riod.
Thus, it can be argued that there are chal lenges and risks to be addressed
and new rel e vant tools have to be devel oped in order to deal with the pos si ble
inflow of irreg u lar migrants into the coun try. This might become an issue of
con cern in the future, because cur rently Geor gian leg is la tion is lib eral towards
immi grants and pro vides sim pli fied pro ce dures for obtain ing a res i dence per -
mit. The laws on the sta tus of for eign ers and their entry con di tions do not
 divide eco nomic migrants up into “employed” and “self employed/inves tor”
cat e go ries.14 Geor gian polit i cal lead ers have explained the ratio nale behind the 
cur rent law by emphasising Geor gia’s need to attract for eign work ers and
inves tors, who are viewed as an impor tant “push fac tor” for Geor gian eco -
nomic, agri cul tural and tour ist devel op ment in par tic u lar.15 Even though a lib -
eral visa pol icy is based on the coun try’s social and eco nomic needs,
man age ment and more effec tive reg u la tion of migra tion pro cesses are essen -
tial for estab lish ing a friendly envi ron ment for devel op ing the econ omy and
attract ing invest ments. Accord ingly, it is desir able to main tain a lib eral visa
pol icy, while at the same time guar an tee ing effec tive man age ment of migra -
tion.
Besides, it is also impor tant to take into account that in 2012 Geor gia will
assume an obli ga tion to repa tri ate thou sands of Meskhetians (back to Geor -
gia), who were deported dur ing the Soviet times in the mid-1940s, which also
puts a bur den on the gov ern ment to ensure a proper envi ron ment for their repa -
tri a tion and inte gra tion and pro vide them with hous ing and rel e vant social
guar an tees. The repa tri a tion and inte gra tion of Meskhetians seems to be
a chal leng ing task for the coun try today. In 1999, the Geor gian Gov ern ment
took on the respon si bil ity of repa tri at ing and rein te grat ing Meskhetians for
12 years as a con di tion of Coun cil of Europe mem ber ship. Cur rently, 300,000
to 450,000 deported Meskhetians are reported to be resid ing in var i ous coun -
tries – mainly for mer Soviet Union states. The Law of Geor gia on Repa tri a -
tion, which took effect in 2007, was an attempt to restore his tor i cal jus tice
through reg u lat ing legal mech a nisms so that deported Meskhetians are granted 
Geor gian cit i zen ship.16 By 2010, the Geor gian gov ern ment had pro cessed
5,841 appli ca tions (for 8,900 per sons) for repa tri ate sta tus, to be fol lowed by
Geor gian cit i zen ship. This issue is an addi tional chal lenge fac ing the national
migra tion pol icy of Geor gia. 
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14  Re view Mi gra tion Man age ment in Geor gia, As sess ment mis sion re port , Jan u ary 2008
15  Sta te ment of Pre si dent Saa kas h vi li an award ce re mo ny for busi nes speo p le and co m pa -
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16  De po rted Me sk he tians: To Fe r ga na and Back, 10 May 2011, Jo u r nal Ta bu la, 
2. The Role of the EU in the Facil i ta tion 
of Better Migra tion Man age ment in Geor gia 
EU mem bers have exten sive expe ri ence of being exposed to the arrival of
irreg u lar migrants and per sons in need of inter na tional pro tec tion, which is
addressed at the EU level. The EU has a respon si bil ity to main tain and con sol i -
date its tra di tion of grant ing asy lum and pro tec tion, to ensure quick assis tance
to all per sons in need and pro vide shel ter for those in need of inter na tional pro -
tec tion.17 At the same time, the EU has devel oped appro pri ate tools in order to
pre vent large num bers of migrants cross ing the bor ders irreg u larly. In recent
years, deep en ing dia logue and coop er a tion with neigh bor ing coun tries – espe -
cially those which have recently faced uncer tainty due to polit i cal unrest or
mil i tary con flict and which might there fore become places of ori gin and tran sit 
of irreg u lar migrants – have become an essen tial part of EU migra tion pol icy.18
Cur rent migra tion trends in Geor gia are also addressed in EU migra tion
pol icy deal ing with irreg u lar and eco nomic migrants. The EU builds coop er a -
tion with its neigh bor states, in par tic u lar with Geor gia and other South Cau ca -
sus states, on the prin ci ple of con di tion al ity applied to migra tion issues, in
order to encour age part ner coun tries to pre vent irreg u lar migra tion flows,
estab lish a via ble migra tion pol icy, man age their bor ders effi ciently and coop -
er ate on the return and read mis sion of irreg u lar migrants.19 Suc cess ful coop er -
a tion enables the EU to offer fur ther incen tives, such as visa facil i ta tion and
mobil ity pol i cies for coun try nation als.
Hence, the require ments to develop a migra tion pol icy and estab lish an
 effective migra tion man age ment frame work in Geor gia has been placed high
on the polit i cal agenda in par al lel with deep en ing Geor gia-EU rela tions within
the frame work of the Euro pean Neigh bour hood Pol icy (ENP). The EU ini ti -
ated a num ber of pro grams on migra tion with Geor gia in the EU-Geor gian
 Action Plan that was inau gu rated in 2006 and took effect in 2007. In its com -
mu ni ca tion of 16 May 2007 to the Euro pean Par lia ment, the Com mis sion pro -
posed to facil i tate issu ing visas and con sider read mis sion agree ments with
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17  Com mu ni ca tion From The Com mis sion to the Eu ro pean Par lia ment, the Coun cil, the
 European Eco nomic and So cial Com mit tee and the Com mit tee of the Re gions, Com mu ni ca tion
on Mi gra tion, Brussels, 4.5.2011, COM(2011) 248 fi nal, http://ec.europa.eu/home-af fairs/
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 European Eco nomic and So cial Com mit tee and the Com mit tee of the Re gions, Com mu ni ca tion
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Mi gra tion, Brussels, 4.5.2011, COM(2011) 248 fi nal, http://ec.europa.eu/home-af fairs/news/
intro/docs/1_EN_ACT_part1_v11.pdf
Geor gia and other South Cau ca sus coun tries and pro vide fur ther sup port to
these coun tries as regards the man age ment of their bor ders, the fight against
orga nized crime and doc u ment fraud.20 Since then, better man age ment of
 migration has been retained among pri or i ties and become part of the EU-Geor gia
coop er a tion frame work, sup ported through EU finan cial and tech ni cal assis -
tance pro grams. 
The EU-Geor gia Action Plan of 2006 defines the devel op ment of a nation -
wide migra tion strat egy and rel e vant action plan as one of the main pri or i ties
of Geor gia, encour ages mon i tor ing of migra tion pro cesses, effec tive coor di na -
tion between state agen cies and strength ened dia logue with the EU on visa
 facilitation and read mis sion. Also, under the Action Plan, Geor gia has taken
on the respon si bil ity of revis it ing a pol icy for ref u gees and inter nally dis placed 
per sons to ensure their secu rity and proper inte gra tion into host com mu ni ties.
In gen eral, more effec tive enforce ment of the rule of law and an improved
level of human rights pro tec tion, democ racy and good gov er nance are nec es -
sary fac tors for ensur ing effi cient migra tion man age ment in Geor gia as a foun -
da tion for inten si fy ing Geor gia-EU coop er a tion. The East ern Part ner ship
ini ti ated by the EU in 2009 opened up new oppor tu ni ties for Geor gia and five
other part ner coun tries from East ern Neigh bour hood states to seek closer
 cooperation with the EU. The ini tia tive laid down the con di tions for visa lib er -
al iza tion in the long term. 
The scope and inten sity of insti tu tional reforms imple mented recently in
Geor gia with EU sup port in the field of Free dom, Jus tice and Secu rity helped
the coun try to par tially meet require ments set out in EU-Geor gia coop er a tion
doc u ments, in par tic u lar in the Euro pean Neigh bour hood Pol icy Action Plan.
It addressed the area of bor der man age ment, doc u ments secu rity and fight ing
cor rup tion, crime and human traf fick ing. Some reforms in the above men -
tioned areas con trib uted to the suc cess ful com ple tion of nego ti a tions on visa
lib er al iza tion and read mis sion agree ments in 2010. 
Despite the wide-scale reforms under taken, Geor gia still faces chal lenges
in the area of Free dom, Jus tice and Secu rity which must be over come in order
to meet EU cri te ria. Accord ingly, Geor gia intends to address prob lems of
 corruption, fur ther con tinue its efforts to estab lish the rule of law, ensure judi -
cial inde pend ence and take strict mea sures con cern ing bor der secu rity, as well
as focus ing on the estab lish ment of a func tional per sonal data man age ment
sys tem.
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In par tic u lar, recent stud ies have con firmed that cor rup tion has been
largely erad i cated from the daily life of most cit i zens in Geor gia. How ever,
many rep re sen ta tives of inter na tional orga ni za tions (the EU among them21)
believe that Geor gia still faces prob lems in com bat ing cor rup tion and that it
must address insti tu tional cor rup tion if the coun try wants to move closer to the
EU.22 Besides, the EU, within the frame work of the ENP Action Plan, con sid -
ers Geor gia’s abil ity to reform its judi cial sys tem as highly impor tant and
 acknowledges that anti-cor rup tion and anti-crime mea sures could be taken,
such as improv ing and increas ing judi cial inde pend ence and impar tial ity.23
Nev er the less, reforms car ried out by Geor gia in the agen cies/insti tu tions
work ing on migra tion-related issues helped EU and Geor gia to upgrade their
coop er a tion in 2010, and agree ments were signed on Visa Facil i ta tion and
 Readmission. Enforce ment of these two agree ments has opened up oppor tu ni -
ties for Geor gia to con tinue and deepen coop er a tion with the EU with the aim
of fully uti liz ing pros pects of visa lib er al iza tion with the EU. The East ern Part -
ner ship still remains the main frame work ini tia tive of the EU that aims to sup -
port Geor gia in “greater facil i ta tion of mobil ity in a well-man aged and secure
envi ron ment”.24
On 29-30 Sep tem ber 2011, lead ers of EU mem ber states, rep re sen ta tives of 
the EU and Heads of State of East ern Part ner ship coun tries re-affirmed in
a dec la ra tion made at the War saw Sum mit that once agree ments on visa facil i -
ta tion and read mis sion have been effec tively imple mented, the EU and part ner
coun tries will take grad ual steps towards intro duc tion of visa-free regimes.25
The doc u ment also acknowl edged that visa lib er al iza tion pros pects will
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ranks 129th, Rus sia and Azer ba i jan sha re pla ce 143. http://www.trans pa ren cy.ge/en/post/
corrup tion-per ception -index-c pi/corrup tion-per ceptions -in dex-2011
24  Joint Dec la ra tion of the War saw East ern Part ner ship Sum mit, War saw, 29-30 Sep tem ber
2011; http://www.easternpartnership.org/sites/de fault/files/joint_dec la ra tion_eap_sum mit_0.pdf
25  Joint Dec la ra tion of the War saw East ern Part ner ship Sum mit, War saw, 29-30 Sep tem ber
2011; http://www.easternpartnership.org/sites/de fault/files/joint_dec la ra tion_eap_sum mit_0.pdf
 become pos si ble only after EU require ments are fully met and well-man aged
and secure mobil ity in two-phase action plans for visa lib er al iza tion is in place.
The dec la ra tion made at the East ern Part ner ship Sum mit might serve as an
encour age ment for Geor gia to con tinue its reforms and ensure proper imple -
men ta tion of Visa Facil i ta tion and Read mis sion agree ments in order to nego ti -
ate an action plan for achiev ing a visa-free regime with the EU. The prog ress
made in imple men ta tion of the agree ments will be a good cri te rion to be
 considered by the EU when mak ing a deci sion as to when to offer a visa lib er -
al iza tion action plan to Geor gia. Until then, as was acknowl edged by the EU,
the Ukrai nian and Moldovan visa lib er al iza tion action plan could serve as
a model for Geor gia on which to base its con tin ued devel op ment of migra tion
related pol i cies and reforms. 
3. Leg is la tive Frame work of Migra tion
Since 2006, the Gov ern ment has imple mented a num ber of changes in the
leg is la tion relat ing to migra tion as rec om mended by the EU and other inter na -
tional orga ni za tions. How ever, accord ing to inter na tional donors and experts,
the exist ing leg is la tion in Geor gia needs fur ther revi sion and devel op ment.
This need is also acknowl edged in sec toral stra te gic doc u ments issued by
 different gov ern men tal agen cies deal ing with migra tion issues.26 Adop tion of
a com pre hen sive national migra tion strat egy will serve as a good foun da tion
for further improve ment of the coun try’s leg is la tive envi ron ment on migra tion.
As at 2011, Geor gian migra tion-related leg is la tion con sists of both inter na -
tional con ven tions and national laws. Geor gia is a sig na tory of the 1951 Con -
ven tion relat ing to the Sta tus of Ref u gees and its 1967 Pro to col, pro vid ing
social pro tec tion to ref u gees and asy lum seek ers. In 2011, Geor gia acceded to
the UN Con ven tion on State less ness, though till now it has not become a party
state to the 1961 Euro pean Con ven tion on Nation al ity. It is expected that
Geor gia will accede to the lat ter con ven tion soon. 
The fol low ing laws reg u late migration pro cesses in Geor gia
• The Law on Cit i zen ship of Geor gia was adopted in 1993. The Law has
been amended more than ten times since 2006.
• The Law on Pro ce dures of Registration and Iden ti fi ca tion of Geor gian
Citizens and Foreigners Liv ing in Geor gia (adopted in 1996, more than
13 amend ments since 2006); 
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26  Civil Reg is try Agency, 2007-2011 Stra te gic De vel op ment Plan, 2007/2008
• The Law of Geor gia on the Rules of Tem po rary Exit and En try into Geor gia
of Geor gian Cit i zens (adopted in 1993, 7 amend ments, last amended in June 
2011; 
• The Law on the Le gal Sta tus of Aliens (adopted in 2005, last amended in
June 2011) 
• The Law on Ref u gees (1998, last amended in 2010) 
• The Law on Per sonal Data Pro tec tion (ap proved on 28 De cem ber 2011)
A draft Law on ref u gees and per sons with Human i tar ian Sta tus (yet to be
sub mit ted to par lia ment)
Geor gian leg is la tion on migra tion has been eval u ated by a num ber of
experts com mis sioned by inter na tional orga ni za tions work ing on migra tion.
The pres ent review of the Geor gian leg is la tion is exten sively based on these
eval u a tions as well as on feed back received from the Geor gian gov ern ment.
Hope fully, this allows for a more or less full pic ture of the achieve ments of and 
chal lenges fac ing the leg is la tive frame work for migra tion.27 
Legal Sta tus of For eign ers. The Law on the Legal Sta tus of Aliens estab -
lishes the legal sta tus of for eign ers or state less per sons and reg u lates their entry,
stay, tran sit and exit rights, scope of free dom and respon si bil i ties in the coun try.
Accord ing to inter na tional experts, the exist ing visa regime in the coun try
is too lib eral when com pared with inter na tional stan dards. This crit i cism
 relates to the lim ited num ber of visa cat e go ries as well as to sim pli fied pro ce -
dures of obtain ing a visa at the bor ders. The law dis tin guishes only four cat e -
go ries of visas – dip lo matic, stu dent, busi ness and ordi nary visas. This
arrange ment is not con sis tent with the legal prac tice in EU mem ber states.
Besides, nation als of many coun tries can enter Geor gia with out a visa. No
visa is needed for a 360 day stay by cit i zens of over 80 coun tries.28 An alien
who wants to stay in the coun try for a lon ger period may stay on the basis of
a tem po rary res i dence per mit. Some experts con clude that these fac tors might
have an adverse effect on Geor gia’s labor mar ket, lead ing to high unem ploy -
ment in the future. 
At the same time, Geor gian law does not place full respon si bil ity on Geor gia
to define the sta tus of those third coun try nation als who might be returned to
Geor gia under read mis sion rules from EU coun tries.29 Accord ing to EU norms,
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cer tain pro ce dures must be intro duced for the pur pose of their iden ti fi ca tion (for
exam ple, deten tion of for eign ers at spe cial tem po rary deten tion cen ters).
Economic migrants. The legal pro vi sions on aliens do not place any
 restrictions on employ ment or eco nomic activ i ties of per sons enter ing the
coun try with an ordi nary visa30. The labor code does not define rules of
employ ment of for eign ers, nei ther does it limit their busi ness activ i ties. In
 particular, there are no lim i ta tions on employ ers relat ing to the hir ing of
non-Geor gian cit i zens, as there is no work per mit sys tem for for eign ers
– a con tract alone suf fices to issue a res i dence per mit.
There are rea sons for the approach taken by the Geor gian gov ern ment
towards the devel op ment of a legal frame work and its atti tude towards legal
migra tion. The Geor gian author i ties claim that they are seek ing to develop
a lib eral eco nomic model in the coun try. Pol i ti cians in Geor gia often state that
the coun try should fol low Sin ga pore’s eco nomic model.31 There fore, Geor gian
lead ers acknowl edge that the national migra tion pol icy should be focused on
attract ing a for eign labor force and inves tors, as they can con trib ute to the
coun try’s eco nomic devel op ment.32 At the same time, Geor gian author i ties
claim that due to a lack of reg u la tions lim it ing the stay of aliens in Geor gia, the
coun try needs no spe cial deten tion facil ity for migrants and there fore no
resources for their liv ing con di tions.33 
EU experts sug gest that the migra tion leg is la tion should be stricter.34 How -
ever, the Geor gian gov ern ment has been reluc tant to imple ment rad i cal
reforms of the leg is la tion con cern ing migra tion, though there have been
attempts to decen tral ize and improve visa pol icy, expul sion pro ce dures and
other migra tion-related issues.
Deten tion. The EU reg u la tions require admin is tra tive deten tion of those
for eign ers who over stay or ille gally cross the bor der. There is a mis match
 between reg u la tions in Geor gia and the EU norms. Dif fer ent sets of laws reg u -
late dif fer ent types of vio la tions in Geor gia. In par tic u lar, accord ing to the
Geor gian Law on the Legal Sta tus of Aliens, all for eign ers vio lat ing immi gra -
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tion laws are sub ject to admin is tra tive deten tion. In turn, the Admin is tra tive
Code of Geor gia lim its the dura tion of admin is tra tive deten tion for admin is tra -
tive infringe ments to only three hours, which makes it almost impos si ble to
 determine the per sonal details of for eign ers dur ing admin is tra tive deten tion.35
At the same time, Geor gian law con sid ers immi gra tion infringe ment, such
as irreg u lar bor der cross ing, as grounds for a crim i nal con vic tion. Unlike in the 
EU, no “spe cial ized facil i ties” for deten tion of irreg u lar migrants have been set 
up in Geor gia other than a prison; nei ther does Geor gian law require that irreg -
u lar migrants be held sep a rately from other detain ees in prison facil i ties. It is
acknowl edged that Geor gia observes very strict deten tion rules for irreg u lar
bor der cross ing, while all other immi gra tion infringe ments are only sub ject to
a fine.36
The pres ent Law on the Legal Sta tus of Aliens adopted in 2005 has been
amended sev eral times since then. How ever, the Law still suf fers from sev eral
flaws which need to be addressed in order to make it in com pli ance with EU
norms and stan dards on migra tion. For exam ple, the cur rent law needs to
 consider spe cific pro vi sions to address the inter ests of the most vul ner a ble
 asylum-seekers, such as women and chil dren. Accord ing to the 2011 UNHCR
coun try oper a tional pro file report, the UNDP is help ing the Geor gian gov ern -
ment to amend the leg is la tion on the legal sta tus of for eign ers, as well as pro -
vid ing tech ni cal assis tance and capac ity build ing to ensure that the leg is la tion
is fully imple mented.
Eco nomic migra tion out of Geor gia. In spite of the fact that entry pro ce -
dures are extremely sim ple for for eign cit i zens, allow ing them to eas ily obtain
a work per mit, change their sta tus etc, there is no inter na tional agree ment that
reg u lates the out flow of Geor gians seek ing employ ment out side the coun try
and their return ing pro cesses. 
In fact, remit tances con trib ute sig nif i cantly to the coun try’s econ omy,
amount ing to 8% of its GDP. How ever, there have been no attempts by the
author i ties to pro tect the rights of those work ing abroad and improve their
work ing con di tions. A via ble mea sure to reg u late issues related to migrants is
to sign a bilat eral agree ment between states. The only agree ment of this kind
has been signed between the gov ern ments of Geor gia and Azerbaijan, mostly
reg u lat ing social sta tus,37 while there is no such agree ment signed with Greece, 
the Rus sian Fed er a tion, Aus tria, the US, the UK, Italy, France and other coun -
tries which are major des ti na tions for Geor gian migrants.
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Migra tion pol icy should con sider and respond to the cur rent con text,
whereby labor export can become one of the key com po nents of the coun try’s
eco nomic devel op ment strat egy. Reg u la tion of migra tion flows is poten tially
a means to increase the coun try’s rev e nue. How ever, most Geor gian emi grants 
can not work legally in for eign coun tries and do not par tic i pate in offi cial labor
mar kets, thus receiv ing much lower sal a ries with unpro tected rights.38 
Accord ing to the lat est offi cial state ments, Geor gia is plan ning to grad u ally 
facil i tate legal labor move ment, includ ing agree ments on labor and cir cu lar
migra tion with EU mem ber states.39 Nego ti a tions con cern ing agree ment on
cir cu lar migra tion have already started with France and pro ce dures for sign ing
the agree ment have been final ized. Con crete steps have been taken to reg u late
labor migra tion and other migra tion-related issues with Ger many as the state
migra tion com mis sion has signed a mem o ran dum of under stand ing with two
Ger man devel op ment agen cies – the Ger man Foun da tion for Inter na tional
 Development (GIZ) and the Devel op ment Cen tre (CIM)). Pros pects for coop -
er a tion with other coun tries, includ ing EU mem ber states and, in par tic u lar, the 
UK and Greece, have also been iden ti fied.40 
EU-Geor gia coop er a tion within the frame work of the Mobil ity Part ner ship 
that was launched on 16 Feb ru ary 2010 might become a good tool to increase
Geor gia’s capac ity to man age labor migra tion. Accord ing to the Joint Dec la -
ra tion of Mobil ity Part ner ship, the ini tia tive pro poses the fol low ing:
1) strengthen Geor gia’s capac ity to man age labor and return migra tion
through expe ri ence exchange, set ting up of a uni fied data base on migra tion
and con duct ing anal y sis;
2) facil i tate labor migra tion, sup port return ees – in par tic u lar, the vol un tary 
return of highly-skilled migrants in order to coun ter act the brain drain from the 
coun try and sup port cir cu lar migra tion
3) develop an asy lum pol icy and a ref u gee pro tec tion sys tem
4) fight ille gal migra tion and human traf fick ing 
5) sup port Geor gia in its effort to imple ment a read mis sion agree ment with
the EU.
Sta tis tics on migra tion mon i tor ing. Another prob lem area relates to the
need to estab lish a uni fied migra tion data bank, as fore seen by Arti cle 66 of the 
Geor gian Law on the Legal Sta tus of Aliens. No such data base has been estab -
lished to date. In June 2010, the Civil Reg is try Agency of the Min is try of
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 Justice of Geor gia with the sup port of the Ital ian gov ern ment and the Inter na -
tional Orga ni za tion for Migra tion (IOM) launched a pro ject on the intro duc -
tion of an inter nal and exter nal migra tion sta tis tics data man age ment sys tem.
Accord ing to offi cials, the data base sys tem will be very help ful for solv ing
var i ous migra tion-related issues.41 How ever, at the same time, it is still not
clear how the Civil Reg is try Agency man age ment is plan ning to inte grate all
nec es sary data dis persed through out dif fer ent agen cies, such as the Min is try of 
Inte rior, Min is try of Jus tice, Min is try of Inter nally Dis placed Per sons from
Occu pied Ter ri to ries, Ref u gees and Accom mo da tion etc. All of these bod ies
hold infor ma tion sep a rately and no effec tive infor ma tion exchange mech a -
nism or means to link the data bases has been put in place. Thus full infor ma -
tion on spe cific for eign ers can not be accessed simul ta neously. It is impor tant
that an agency should be iden ti fied that will man age the data base and coor di -
nate the entire pro cess.42 The cur rent sit u a tion is that all rel e vant agen cies
have iden ti fied con tact per sons who will be involved in the estab lish ment of
such a sys tem and the pro cess of allo cat ing nec es sary resources is also being
ini ti ated.
It is worth not ing that a uni fied migra tion data base is the sub ject of inter est
of EU mem ber states, as a data base is a valid instru ment for com bat ing irreg u -
lar migra tion. Such a data base is expected to con tain bio met ric data on reg is -
tered ref u gees and for eign cit i zens with var i ous sta tuses, allow ing for prompt
iden ti fi ca tion of those per sons who vio late a visa regime. 
Doc u ment and Data Secu rity. Issues related to doc u ment safety remain
a key fac tor for the improve ment of migra tion man age ment in Geor gia. Since
2005, impor tant mea sures have been taken in this field. The safety of doc u -
ments issued by Geor gian state agen cies has been sig nif i cantly improved;
more over, bio met ric pass ports have been issued since 2010. The Civil Reg is -
try Agency of the Min is try of Jus tice is the body respon si ble for the safety of
doc u ments issued to Geor gian and for eign cit i zens. How ever, numer ous
changes have been made to spe cific laws over the years. For instance, the key
Law – “On Pro ce dures of Reg is tra tion of Geor gian cit i zens and For eign ers
Liv ing in Geor gia” – was first adopted in 1996. Since then, var i ous amend -
ments and addi tional reg u la tory acts have been added to the law. Espe cially
numer ous amend ments have been made to the law since 2008, aimed at
a smooth tran si tion of the sys tem and at address ing new tech no log i cal chal -
lenges. How ever, the changes have made pro vi sions of the law very vague and, 
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fur ther more, they con tain short com ings and are defi cient from the legal point
of view.43 Attempts at fur ther improve ment of the leg is la tion are under way.
Geor gia’s exist ing leg is la tion does not reg u late per sonal data secu rity
 issues thor oughly. Since the per sonal data secu rity issue is quite exten sive and
is not lim ited solely to infor ma tion at the Civil Reg is try Agency, a draft Law
on Per sonal Data Pro tec tion has been devel oped by a work ing group set up
 under the Min is try of Jus tice in 2010. The draft of the law was sub mit ted to
par lia ment in 2010. The elab o ra tion of the new law was aimed at cre at ing
a  legal frame work that would guar an tee infor ma tion safety and con fi den ti al -
ity, as well as imple ment ing the Coun cil of Europe 1981 Con ven tion for the
Pro tec tion of Indi vid u als with regard to Auto matic Pro cess ing of Per sonal
Data.44 Rep re sen ta tives from the non-gov ern men tal, as well as the pri vate
 sector were involved in the pro cess of elab o ra tion of the draft law. 
The 2007-2011 Stra te gic Action Plan elab o rated by the Min is try of Jus tice
of Geor gia pays spe cial atten tion to the estab lish ment of legal mech a nisms for
a per sonal data pro tec tion sys tem in Geor gia. Accord ing to the doc u ment, the
gov ern ment of Geor gia is plan ning to place all per sonal data under the super vi -
sion of one agency (Data Exchange Agency), which under lines the impor tance 
of the cre ation of a reli able mech a nism for infor ma tion secu rity and safety.
The final ver sion of the draft Law on Data Pro tec tion and rel e vant amend -
ments to cur rent Geor gian laws/nor ma tive acts (Gen eral Admin is tra tive Code
of Geor gia) were sub mit ted to par lia ment in Novem ber 2010 and par lia ment
adopted the draft law in the first read ing. The draft law was finally approved on 
28 Decem ber 2011. Experts have expressed their con cern about the vague ness
of the legal pro vi sions, which autho rize the des ig nated state agency to access
spe cial cat e go ries of per sonal data, such as ones relat ing to racial and eth nic
ori gin, reli gious and polit i cal beliefs, state of health etc. These data are con sid -
ered very sen si tive and should not be as eas ily acces si ble as they will become
after imple men ta tion of the new law.45 Besides, the law iden ti fies the
prime-min is ter as respon si ble for appoint ing the head of the Data Exchange
Agency. Accord ingly, experts have expressed con cern that the level of
account abil ity of the Agency to the pub lic will remain low.
Laws on Ref u gees and State less Per sons. The Law of Geor gia on Ref u -
gees took effect in 1998. The UNHCR office in Geor gia has been closely coop -
er at ing with the Geor gian gov ern ment, assist ing them with improv ing  refugee
sta tus iden ti fi ca tion pro ce dures. Accord ing to the amend ments to the Law on
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Ref u gees of 2010, the com mis sion formed in accor dance with the Geor gian
leg is la tion under the Min is try of Ref u gees is respon si ble for reg is ter ing per -
sons who enter the coun try under the Prima Facie prin ci ple and iden ti fy ing
their sta tuses. The com mis sion has the right to apply to autho rized state agen -
cies and ser vices, as well as non-gov ern men tal and inter na tional orga ni za tions
if it fails to solve the issues under its com pe tence because of miss ing
 information or doc u ments. The com mis sion is autho rized to invite rep re sen ta -
tives of state and non state agen cies to par tic i pate in the activ i ties of the
 commission. By  2010, about 900 per sons had been reg is tered as ref u gees, as
sug gested by UNDP data.46 How ever, accord ing to infor ma tion placed on the
offi cial website of the Min is try, the num ber of ref u gees totaled 573. Most of
the ref u gees reg is tered in the coun try were dis placed from Chechnya after the
1999 war and reside in Geor gia’s east ern Akhmeta dis trict. 
Besides, the Gov ern ment has acknowl edged short com ings in its cit i zen ship 
leg is la tion, and it is antic i pated that Geor gia will accede to the UN Con ven -
tions on State less ness and the Euro pean Con ven tion on Nation al ity in 2011
(Geor gia has already acceded to the 1954 Con ven tion on State less ness).47
UNHCR and other donors sup port the Gov ern ment in draft ing laws. The Gov ern -
ment also fore sees the vol un tary return of some Meskhetian Turks in 2011 to
Geor gia; UNHCR expresses its readi ness to advise the author i ties on the
imple men ta tion of a return pro gram, pay ing par tic u lar atten tion to the pre ven -
tion of state less ness. A Work ing Group on State less Per sons under the aegis of
the State Com mis sion on Migra tion also drafted amend ments to the leg is la tion
reg u lat ing pro ce dures of defin ing the sta tus of state less per sons. 
Human Traf fick ing. In 2006, Geor gia adopted the Law on Com bat ing
Human Traf fick ing. The Law rests upon three prin ci ples: vic tim pro tec tion,
pre ven tion of human traf fick ing and pros e cu tion of offend ers. The Law stip u -
lates the fol low ing: estab lish a national fund for vic tim pro tec tion and assis -
tance, oper ate a shel ter, estab lish a coor di na tion coun cil to com bat traf fick ing
in per sons, set up a data base of vio la tors and develop appro pri ate state mech a -
nisms.48 In addi tion, the Law on the Legal Sta tus of Aliens allows for eign
 victims of traf fick ing to stay in the coun try even if respon si ble agen cies fail to
duly sub mit proof to con firm the sta tus of the vic tim.49 In 2006-2010, Geor gia
joined the Palermo Pro to col to Pre vent, Sup press and Pun ish Traf fick ing in
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Per sons (2006) and the Coun cil of Europe Con ven tion of 2005 on Action
against Traf fick ing in Human Beings (14 March 2007). 
It can be con cluded that the Geor gian leg is la tion con cern ing migra tion is
under go ing reforms. New laws are planned to be adopted and amend ments
made to exist ing laws. How ever, these changes need to be sys tem atized. It is
expected that devel op ment of a migra tion strat egy will help Geor gia to per fect
the legal reforms and develop an effec tive migra tion man age ment sys tem
 conforming to Euro pean stan dards. 
4. Devel op ment of Migra tion Pol icy and Prac tice
in Geor gia
In 2010, the gov ern ment of Geor gia announced its readi ness to start the
 development of its national migra tion strat egy, which would be rel e vant to
 international require ments: a coor di nat ing body – a state inter agency com mis -
sion – was cre ated to com pre hen sively deal with the issue. The com mis sion is
autho rized to pro mote close coor di na tion and coop er a tion among insti tu tions
work ing in eco nomic, social, labour, trade, health, cul tural and secu rity areas,
as all of these have their own impli ca tions for migra tion pol icy. 
Cur rently, there is no com mon model accepted or agreed on by EU mem ber 
states for cre ation of coor di nat ing mech a nisms among state exec u tive bod ies.
Some states employ a more decen tral ized insti tu tional arrange ment for migra -
tion man age ment, with out iden ti fy ing any coor di nat ing body, while in oth ers
an estab lished coor di nat ing body is respon si ble to a sin gle min is try. Geor gia
still has to make a deci sion on how to arrange its migra tion man age ment.
4.1. Inter de part men tal Gov ern men tal Com mis sion for Migra tion
In 2010, the Geor gian gov ern ment took con crete mea sures to improve the
man age ment of migra tion pol icy. Under Decrees No 314 (2010), and No 94
(2011), the Gov ern men tal Com mis sion on Migra tion Issues was estab lished as 
an advi sory body to the gov ern ment of Geor gia. The main objec tive of the
Com mis sion is to develop a national migra tion pol icy and improve the man -
age ment of migra tion pro cesses in Geor gia. The Com mis sion has to: pro pose
ini tia tives to the gov ern ment that are in line with the obli ga tions under taken by 
Geor gia within the frame work of the ENP Action Plan,50 receive all nec es sary
infor ma tion from any state agency upon request, pre pare legal ini tia tives and
rec om men da tions on migra tion, coor di nate activ i ties of gov ern ment agen cies
54 Tamara Pataraia
50  Gov ern mental Decree #314, 13 Oc to ber 2010. Gov ern mental Decree #94, 23 Feb ru ary
2011
with inter na tional orga ni za tions, pre pare pro pos als for cre at ing favor able
 social and eco nomic con di tions for Geor gian return ees, etc. 
In total, eleven min is tries are rep re sented on the com mis sion:
1. Min is try of For eign Af fairs
2. Min is try of In ter nally Dis placed Per sons from the Oc cu pied Ter ri to ries,
Ac com mo da tion and Ref u gees of Geor gia 
3. State Min is ter on Di as pora Is sues
4. Min is try of Jus tice (Civil Reg is try Agency)
5. Min is try of La bor, Health and So cial Af fairs 
6. Min is try of In ter nal Af fairs 
7. Min is try of Fi nance
8. Na tional Sta tis tics Of fice
9. Min is try of Econ omy and Sus tain able De vel op ment 
10. Of fice of the State Min is ter on Eu ro pean and Euro-At lan tic In te gra tion
11. Min is try of Ed u ca tion and Sci ence
The Dep uty Min is ter of Jus tice, the head of the Civil Reg is try, is a chair of
the Com mis sion.
Accord ing to the reg u la tions, the Com mis sion con venes twice a year. The
last meet ing was held on 3 Novem ber 2011 to dis cuss, inter alia, prog ress on
a migra tion stra te gic doc u ment and cre ation of an inte grated migra tion data -
base, as well as pro posed reac tion mod els for chal lenges fac ing Geor gian
 migration pol icy. 
Besides, one of the respon si bil i ties of the Com mis sion is to cre ate work ing
groups for the accom plish ment of spe cial tasks. Thus, three work ing groups
have been estab lished: 1) con sol i da tion of rein te gra tion activ i ties, 2) state less -
ness and 3) migra tion strat egy. More over, a spe cial group for devel op ing
 national migra tion strat egy was cre ated on 19 May 2011. The fol low ing four
main stra te gic direc tions have been selected by the (spe cial) work ing group to
focus on: 1) pro mo tion of legal migra tion, 2) fight ing irreg u lar migra tion;
3) asy lum pol icy, 4) rein te gra tion. It is extremely impor tant that all these
 directions are reflected in the stra te gic doc u ment.51
The estab lish ment of the gov ern men tal com mis sion and the work ing group
gives hope that the author i ties are plan ning to accel er ate the devel op ment of
a migra tion pol icy, as it is cur rently a chal lenge for them to respond to migra -
tion-related issues on a daily basis.52 This became espe cially evi dent as soon as 
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the EU-Geor gia read mis sion agree ment came into force and Geor gia faced the
chal lenge of read mit ting hun dreds of Geor gian nation als back into Geor gia.
This also means that along side deep en ing rela tions with the EU, the gov ern -
ment has to revisit the reg u la tory leg is la tion in order to sup port the visa lib er al -
iza tion pro cess and fur ther improve admin is tra tive man age ment of migra tion. 
Apart from pre par ing stra te gic doc u ments, another of the Com mis sion’s
func tions is pro mo tion of the devel op ment of a sin gle inte grated migra tion
data base, which should bring together all avail able data on var i ous cat e go ries
of migrants col lected dur ing the reforms and now scat tered among dif fer ent
gov ern men tal agen cies. While res i dence per mits are issued by the Civil Reg is -
try, infor ma tion on ille gal migra tion is stored in the Min is try of Inter nal
Affairs, which is respon si ble for read mis sion of cit i zens from the EU. The
Min is try of IDPs and Accom mo da tion keeps the files of all IDPs, ref u gees,
repa tri ates, state less per sons and asy lum seek ers. Up till now the lack of con -
stant liai son and infor ma tion exchange between them, with each main tain ing
its own data base, has made it hard to ana lyze the exist ing infor ma tion effi -
ciently, reg u larly update migra tion pro files and mon i tor migra tion pro cesses
both inside and out side Geor gia. An exam ple is the dif fi culty in track ing down
for eign nation als over stay ing their Geor gian visas. In this case, appro pri ate
pro ce dures and reg u la tions should be in place to enable Geor gian con sul ates
and involved  departments of the inte rior min is try (i.e. the Patrol Police Depart -
ment) to reg u larly exchange data on terms and expiry dates of visas or res i -
dence per mits  issued to for eign cit i zens either by the Min is try of For eign
Affairs or the Civil Reg is try Agency.53 
It would be rea son able and help ful to inte grate all this infor ma tion into
a sin gle data base, which would give the gov ern ment a clear and com pre hen -
sive pic ture of ongo ing migra tion pro cesses and address prob lem atic issues in
a timely man ner. It is the Com mis sion’s respon si bil ity to sup port the cre ation
of such a data base, but it is the role of the stra te gic doc u ment to define whether
the data base will be man aged by a sep a rate newly estab lished body or coor di -
nated by one of the insti tu tions that has expe ri ence of work ing with well-secured
data bases. 
It would be use ful to cre ate a sin gle inter agency body to coor di nate the
 activities of all gov ern men tal agen cies respon si ble for migra tion man age ment
in Geor gia. Such a struc ture would be in a better posi tion to col lect, pro cess
and sta tis ti cally ana lyze all migra tion-related infor ma tion. The anal y sis would
pro vide a basis for reg u lar revi sions and timely updates, when ever nec es sary,
of national stra te gic doc u ments on migra tion. But the issue has not been
 discussed openly among Geor gian offi cials yet.
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The State Com mis sion sup ports and actively par tic i pates in EU financed
pro jects. Cur rently dif fer ent inter na tional orga ni za tions (IOM, Inter na tional
Cen tre for Migra tion and Devel op ment, Dan ish Ref u gee Coun cil) are imple -
ment ing pro jects aimed at build ing the capac ity of state agen cies involved in
man ag ing migra tion, imple ment ing the read mis sion agree ment and sup port ing 
the rein te gra tion pro cess funded by the EU. Also, within the frame work of the
Mobil ity Part ner ship, a tar get ini tia tive for Geor gia is being imple mented. The 
ini tia tive has many com po nents and mainly focuses on rein te gra tion of return -
ees. The Civil Reg is try Agency, as a sec re tar iat to the Com mis sion, sup ports
effec tive imple men ta tion of all these pro jects.54
Thus, the estab lish ment of the Com mis sion con sti tutes one of the final
stages of work on the national migra tion strat egy, which has also encom passed 
research aimed at iden ti fy ing chal lenges fac ing Geor gia’s migra tion pol icy.
The Com mis sion is work ing to define com pe tences of dif fer ent agen cies in
order to fully uti lize their poten tial. It also plans to assess needed resources for
the achieve ment of the objec tives to be set out by the national strat egy on
migra tion, but until the doc u ment and its sub se quent action plan have been
drawn up, no fig ures can be cer tain on planned expen di tures of the state on
estab lish ment of via ble migra tion man age ment prac tice in Geor gia. 
4.2. The Civil Reg is try Agency at the Min is try of Jus tice of Geor gia
The Civil Reg is try Agency at the Min is try of Jus tice of Geor gia is one of
the gov ern men tal agen cies deal ing with prob lems related to migra tion of
Geor gian and for eign cit i zens. The Civil Reg is try Agency is autho rized to
 issue, extend and ter mi nate res i dence per mits for for eign cit i zens and to issue
deci sions on ref u gee sta tus in Geor gia. Under the rel e vant legal frame work,
the Agency is also respon si ble for expel ling for eign nation als from Geor gia
and emi gra tion of Geor gian nation als to for eign coun tries.55 It also col lects and 
stores data on legal migra tion using cit i zen ship doc u ments, tem po rary or
 permanent res i dence per mits, emi gra tion per mits and deci sions to expel.
At the local level, cit i zen ship and migra tion issues are man aged by regional 
offices of the Civil Reg is try Agency, which oper ate in every region of Geor -
gia. Local offices of the Civil Reg is try Agency col lect and for ward cit i zen ship
appli ca tions to the Pres i dent’s Office for review, but retain exclu sive com pe -
tence to make deci sions on res i dence per mits. 
Accord ing to the inter viewed Civil Reg is try Agency offi cials, the num ber
of tem po rary and per ma nent res i dence per mits issued by the Agency sub stan -
tially increased between 2009 and 2010, which might indi cate on increased
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 interest of poten tial migrants to stay and work in Geor gia. In 2009, the Agency
issued 2,735 and in 2010 – 4,859 tem po rary res i dence per mits, while the num -
bers for per ma nent res i dence per mits were 1,350 in 2009 and 2,528 in 2010.
Under Geor gian law, the main require ment to obtain a per mit for tem po rary 
res i dence is a cer tif i cate of employ ment issued by an employer or proof that
an appli cant is study ing in Geor gia. Cit i zens of the fol low ing coun tries mainly
 request res i dence per mits in Geor gia: Rus sia, Ukraine, China, India, US and
Iran56. In order to receive a per ma nent res i dence per mit, the appli cant has to
prove s/he has rel a tives in Geor gia or has already extended a tem po rary res i -
dence per mit twice. The law says that any alien resid ing in Geor gia for the last
six years may acquire a per mit for per ma nent res i dence. Accord ing to the Law
on Legal Sta tus of Aliens, a per son can receive the first tem po rary per mit for
not more than one year, and the fur ther exten sion period may last up to five
years. The reg u la tions allow an alien to apply for a per ma nent res i dence per mit 
after six years of res i dence in Geor gia, in con trast with EU reg u la tions which
allow issu ance of long-term (per ma nent) res i dence per mits after five years of
res i dence.57
The Geor gian Pres i dent has the power to grant cit i zen ship, at his dis cre tion, 
to emi nent pub lic fig ures, deprive a per son of cit i zen ship and declare a for eign
national per sona non grata in Geor gia. In 2009, the Geor gian Pres i dent
granted cit i zen ship to 7,497 per sons, in 2010 – 8,424 per sons. Mainly cit i zens
of Geor gian ori gin from Rus sia, Arme nia, US, Belarus, and Kazakhstan
 applied for Geor gia cit i zen ship dur ing this period.58 
The Civil Reg is try Agency has been sig nif i cantly reformed in recent times.
The objec tives and out comes of the reforms are described and assessed in its
2007-2011 Devel op ment Strat egy. Accord ing to this doc u ment, the Civil
 Registry has begun to com pile an inte grated data base of bio met ric pass ports
and elec tronic IDs. The data base con tains full bio met ric data, com pli ant with
inter na tional stan dards, on every Geor gian cit i zen. Accord ing to the offi cial
doc u ments, the data base is reg u larly updated and mon i tored and appro pri ate
safe guards are upgraded. In the future, the Civil Reg is try will be able to
 exchange infor ma tion about Geor gian and for eign cit i zens with other gov ern -
men tal agen cies. But the Civil Reg is try’s abil ity to carry out these func tions
 efficiently depends largely on the will ing ness and readi ness of part ner gov ern -
men tal insti tu tions to coop er ate and share infor ma tion. How ever, as men -
tioned above, Geor gian state struc tures have lit tle expe ri ence of infor ma tion
exchange on migra tion related issues, since they have only recently assumed
these com pe tences.
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Since 2010, the Civil Reg is try Agency has acted as a sec re tar iat to the State
Com mis sion on Migra tion and has pro vided orga ni za tional-tech ni cal and
 intellectual assis tance to the work of the Com mis sion. 
4.3. Min is try of For eign Affairs
The Min is try of For eign Affairs (MFA) plays a lead ing role in reg u lat ing
the sta tus of for eign cit i zens in Geor gia. Var i ous depart ments of the MFA
(con sular ser vices and those respon si ble for Euro-Atlan tic inte gra tion, for eign
rela tions, inter na tional eco nomic, cul tural and human i tar ian coop er a tion and
secu rity) are involved in deal ing with migra tion prob lems to vary ing degrees. 
The big gest respon si bil ity in this respect rests with the MFA Depart ment of 
Con sular Ser vices. Accord ing to the Law on Con sular Offices, the main duty
of Geor gian con sul ates is to reg is ter Geor gian cit i zens in for eign coun tries and
pro tect their legal rights using all means at their dis posal. 
Con sular ser vices include issu ing, chang ing or ter mi nat ing, if nec es sary,
dip lo matic, work-related and travel pass ports for Geor gian cit i zens and issu -
ing, extend ing, chang ing or ter mi nat ing Geor gian visas for for eign cit i zens.
The con sul ates are also respon si ble for authen ti cat ing offi cial doc u ments of
Geor gian cit i zens. Accord ing to the Civil Reg is try Agency under the Min is try
of Jus tice of Geor gia (MoJ), around 30 Geor gian con sul ates rep re sented in EU
mem ber states have been equipped tech ni cally and pro gram mat i cally to adapt
to pro vi sions of the Visa and Read mis sion Agree ments.59 
Accord ing to MFA reg u la tions, the Depart ment of Con sular Ser vices is
 authorized to estab lish and main tain dip lo matic and con sular con tacts with
 foreign coun tries and inter na tional orga ni za tions. It also stud ies emi gra tion
ten den cies in Geor gia and has a cer tain role, within its com pe tence, in migra -
tion man age ment pol icy.
The Law on the Legal Sta tus of Aliens in Geor gia, which came into
force on 1 June 2006, was the first step in the Geor gian gov ern ment’s plan
to lib er al ize its visa pol icy. In the fol low ing years, Par lia ment passed
a num ber of  significant amend ments to the law, sub stan tially eas ing the
visa regime for  citizens of EU and other coun tries and enabling them to
freely travel through out Geor gia. Today cit i zens of more than 80 coun tries
can enter Geor gia and stay in the coun try for up to 360 days with out any
visa. The lift ing of reg u la tions on entry into Geor gia has enabled an
increase in the num ber of tour ists and vis i tors from the EU and other coun -
tries in recent times (see below). 
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Apart from the Geor gian con sul ates in for eign coun tries, for eign nation als
are given the oppor tu nity to obtain a three-month vis i tor’s visa at any Geor gian 
bor der cross ing from respon si ble bod ies of the inte rior min is try. It is note wor -
thy, how ever, that such visas are avail able only in sit u a tions defined in the
Geor gian Pres i dent’s Decree in the mat ter. In 2010, the Civil Reg is try was also 
given the author ity to issue ordi nary visas to for eign cit i zens. 
At the same time, the Geor gian gov ern ment has imposed cer tain visa
 restrictions. For instance, a visa can be denied if the gov ern ment has seri ous
rea sons to believe that an appli cant is involved in inter na tional crime – ter ror -
ism and drugs/human traf fick ing. Per sons known to have an infec tious dis ease
can also be banned from enter ing Geor gia (this restric tion was enforced on
 1 Octo ber 2010; a list of infec tions is to be drawn up by the Min is try of  Labour, 
Social and Health Pro tec tion). 
4.4. Min is try of In ter nal Af fairs
Reforms in the Min is try of Inter nal Affairs (MIA) com menced in 2004,
when the State Bor der Defense Depart ment was incor po rated into the MIA.
In 2006, it was renamed the Bor der Police Depart ment. The national leg is la -
tion was amended accord ingly to reflect the changes. The Law on the Bor der
Police of Geor gia defined it as a semi-inde pend ent body within the MIA led by 
a dep uty inte rior min is ter.
 A large-scale reor ga ni za tion was car ried out in the BPD in 2008. Under
amend ments to the Law on the Bor der Police of Geor gia, passed on 31 Decem -
ber 2008, sev eral gov ern men tal agen cies were reor ga nized into MIA depart -
ments, while the Patrol Police were put in charge of all Geor gian bor der
cross ings. Accord ing to offi cial sources, the reform was neces si tated by the
need to avoid an over lap of func tions and addi tional expenses.60 
The Office of the Euro pean Union Spe cial Rep re sen ta tive (EUSR) for the
South Cau ca sus was involved in sup port ing reforms of the Geor gian bor der
ser vice in 2005-2011. The EUSR Bor der Sup port Team was the entity respon -
si ble for assist ing the devel op ment and imple men ta tion of the Inte grated
 Border Man age ment Strat egy of Geor gia. The Team worked with the Geor -
gian Bor der Police, Patrol Police and Cus toms Ser vice with the aim of increas -
ing the oper a tional capac ity of the Geor gian Bor der Agen cies. The Team acted 
under the man date of the Euro pean Union Spe cial Rep re sen ta tive for the South 
Cau ca sus. The man date of Rep re sen ta tive expired on 28 Feb ru ary 2011.61 The
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Euro pean Union, the UNDP and other inter na tional donors have stated that
sup port for devel op ing the bor der secu rity of Geor gia will con tinue. 
Accord ing to Geor gian offi cials, there are sev eral donors cur rently sup -
port ing the agen cies involved in bor der con trol activ i ties of Geor gia, such as
the Bor der Police, the Patrol Police and the Cus toms Ser vice with dif fer ent
mis sions and sep a rate pro jects. Beside mate rial and finan cial sup port, the advi -
sory role of the for eign experts is essen tial in the pro cess of mod ern iz ing Geor -
gian land bor ders, sea bor ders and bor der cross ings, so that they com ply with
inter na tional stan dards.62 Spe cial atten tion has been paid to sup port ing the
Geor gian Bor der Police by US state agen cies as well. The assis tance is mainly
addressed at train ing and equip ping bor der check-points.63 Within the frame -
work of a mod ern iza tion and upgrade pro ject, all bor der cross ings of Geor gia
have, in recent years, been equipped with sen sors, Per sonal Iden ti fi ca tion and
Reg is tra tion Sys tems (PIRS) and detec tors to track and stop ille gal trans por ta -
tion of radio ac tive and other sen si tive mate ri als.64 At the same time, a mod ern
fiber-opti cal com mu ni ca tion sys tem has been installed.65 This enables the
 Patrol Police to effi ciently detect fraud u lent doc u ments and main tain a data -
base on exits and entries into the coun try, thus allow ing data anal y sis and
 exchange of infor ma tion on migra tion trends. Soft ware allow ing link ing of the
bor der cross ing data base with other MIA data bases as well as ver i fi ca tion of
per sons enter ing or leav ing Geor gian ter ri tory as part of a “live” (online)
 system has been intro duced at all bor der cross ing points.66 
Accord ing to the MIA, as of Novem ber 2011, the sec ond line “labs” at all
bor der cross ing points are fully equipped and oper a tional.67 Soft ware is pro -
vided together with new pass port read ers, which have sub stan tially increased
the speed of travel doc u ment pro cess ing. In par al lel, dig i tal pho tos of trav el ers
are taken, enhanc ing iden ti fi ca tion and con trol of crime. Video-con trol
(CCTV) cam eras at the BCPs are con nected to a cen tral data base, allow ing
for 24/7 con trol.68 
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Reforms in the Geor gian Bor der Police Depart ment are being car ried out in
accor dance with a five year reform strat egy devel oped in 2008 – “the Geor gian 
Bor der Man age ment Strat egy”. It was devel oped by an Inter agency Com mis -
sion sup ported by the Office of the EUSR for the South Cau ca sus and Geor -
gian National Secu rity Coun cil. The Strat egy was signed by the Pres i dent of
Geor gia in 2008. Geor gia con tin ues imple men ta tion of reforms in the bor der
man age ment sec tor in line with the Inte grated Bor der Man age ment Strat egy
Action Plan (IBM AP) adopted in Decem ber 2009. 
In Jan u ary 2009, a joint Order was issued by the Min is try of Finance and
the Min is try of Inter nal Affairs elab o rat ing the rules for reg is ter ing bor der
cross ings, which clearly divides up func tions between two author i ties: the
Rev e nue Ser vice and the Patrol Police.69 The first assess ment of bilat eral coop -
er a tion between the above men tioned two agen cies was con ducted at the
Sadakhlo pilot bor der cross ing in Octo ber 2010. How ever, the inte grated
elec tronic data base shared between the bor der units of the MIA and the Civil
Reg is try Agency of the Min is try of Jus tice is not yet in place. One of the objec -
tives of the inter agency work ing group is to pro mote coop er a tion and infor ma -
tion shar ing between the Civil Reg is try and the MIA. 
Imple men ta tion of Read mis sion Agree ment. As a result of the restruc -
tur ing, the Patrol Police Depart ment of the MIA has been given the power to
imple ment rou tine checks of for eign cit i zens seek ing to enter Geor gia via bor -
der check points. After the check, a police offi cer decides whether to per mit or
deny entry to the coun try, using pro vi sions of the law as a basis for the deci -
sion. In the case of a denial, the for eigner has the right to request a writ ten
 explanation for the neg a tive deci sion. 
Accord ing to the lat est sta tis ti cal data, pub lished in Novem ber 2011, about
2,317,957 per sons crossed Geor gian bor ders in the first ten months of 2011,
includ ing 252,319 for eign nation als, 34.6% more than in the same period in
2010.70 The num ber of vis i tors from EU coun tries increased by 10% and
reached 12,375. The big gest num ber of arriv als was from Israel, fol lowed by
Greece, USA and Poland.
The EU-Geor gia read mis sion agree ment has led to new amend ments to the
Geor gian reg u la tions on migra tion issues. Pres i den tial Decree 225, dated
26 April 2011, autho rized the MIA to con trol and mon i tor the imple men ta tion
of the read mis sion agree ment, includ ing orga ni za tional and pro ce dural aspects 
of the read mis sion of Geor gian nation als who no lon ger ful fill the con di tions
in force for entry into, pres ence in, or res i dence on the ter ri tory of the request -
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ing EU mem ber state. The Patrol Police were given the power to com bat ille gal 
cross-bor der migra tion and carry out read mis sion/depor ta tion of for eign cit i -
zens. The Pres i dent’s Decree ordered other gov ern men tal agen cies, namely
the MFA, Min is try of Jus tice, and MIDPA to coop er ate with the MIA in the
imple men ta tion of the read mis sion agree ment. 
Sta tis tics on return ees since the Read mis sion Agree ment went into force
(from 1 March 2011 till 11 Novem ber 2011)71 indi cate the high effec tive ness
of the coop er a tion. A total of 335 out of 387 appli ca tions (87%) were
 approved, and admis sion was refused in only 36 cases (or 9% of the total), with 
16 appli ca tions still being pro cessed. Over all 431 per sons (appli ca tions can be
multi-per son) were read mit ted. 
One of the main prob lems fac ing the Patrol Depart ment today seems to be
the dif fer ence between num bers of appli ca tions and per sons that are sub ject to
read mis sion. The rea son for this is the require ment that a fam ily with more
than one mem ber should sub mit just one appli ca tion. Usu ally, the increased
num ber of ille gal migrants pro longs the read mis sion pro ce dures and requires
inten sive paper work.72
Another doc u ment reg u lat ing coop er a tion of the Geor gian Bor der Guard
with the EU is a work ing agree ment between Geor gia and FRONTEX. The
agree ment, which was signed on 22 April 2008,73 pro vided the basis for the
cre ation of a new mech a nism of coop er a tion, infor ma tion exchange and joint
oper a tions between the EU and Geor gia. The work ing arrange ment cov ers
such ele ments as infor ma tion exchange, risk anal y sis, train ing, research and
devel op ment, and coor di na tion of joint oper a tional mea sures. It will also
 enable the Geor gian Bor der Police to ben e fit from FRONTEX train ing tools,
such as the Com mon Core Cur ric u lum for basic bor der guard and forg ery
 detection train ing. FRONTEX will finance Geor gia’s par tic i pa tion in these
 activities, as well as its involve ment in joint oper a tions coor di nated by the
agency.74
In 2010 FRONTEX pro vided funds and orga ni za tional sup port for the
 deportation of ille gal Geor gian migrants from Poland, France, Aus tria and
Ger many. The migrants were flown to Tbilisi on board char ter flights: 71 from
Spain, 32 from Aus tria, and 86 from Ger many and Poland.75 Dur ing the same
year, in Octo ber 2010 the Min is try of Inter nal Affairs signed a two-year
 Operational Agree ment with FRONTEX on coop er a tion to coun ter irreg u lar
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migra tion and cross-bor der crime and to strengthen work ing rela tions with EU
mem ber states.76
Bor der Secu rity. Geor gia has a shared bor der – 2,145 km in total (includ -
ing 315 km of mar i time bor der) – with four coun tries. There are 18 legal bor der 
cross ings, includ ing three inter na tional air ports and two sea ports. Only the
Geor gian-Turk ish bor der has been fully demar cated so far. Demar ca tion
talks are cur rently under way with Arme nia and Azerbaijan. But the Rus sian -
-Geor gian bor der remains the big gest prob lem and con cern. As a result of the
2008 Rus sian-Geor gian war and sub se quent occu pa tion of Geor gian  regions,
Abkhazia and South Ossetia, by Rus sian forces, the Geor gian gov ern ment
is no lon ger able to con trol the respec tive sec tions of the Rus sian-Geor gian
bor der. 
The move ment of peo ple and goods across the Admin is tra tive Bound ary
Lines (ABL) divid ing the occu pied ter ri to ries of Abkhazia and South Ossetia
is now reg u lated by the Law on Occu pied Ter ri to ries (2008-2010). Res i dents
of the occu pied ter ri to ries and for eign cit i zens – asy lum seek ers or vic tims of
human traf fick ing – are all sub ject to the Law. The Law restricts Geor gian
IDPs – those who used to live in the occu pied ter ri to ries before the con flict
– from cross ing the divid ing line (ABL). The EU Mon i tor ing Mis sion
(EUMM), which employs up to 250 unarmed mon i tors, is the only inter na -
tional mech a nism today man dated to mon i tor and report the sit u a tion along the 
divid ing line and pre vent the renewal of hos til i ties.77 How ever, as the mon i tors 
have so far been denied access to the ter ri to ries of Abkhazia and South Ossetia, 
the EUMM has very lim ited capa bil ity to per form its func tions effi ciently,
 although it still remains as the only inter na tional mis sion cur rently oper a tional
in Geor gia.
4.5. Min is try of In ter nally Dis placed Per sons, Ref u gees
and Ac com mo da tion
Defin ing the legal sta tus of Ref u gees. The cen tral func tion of the Depart -
ment of Migra tion, Repa tri a tion and Ref u gee Issues of the Min is try of Inter -
nally Dis placed Per sons, Ref u gees and Accom mo da tion is to reg is ter and
mon i tor ref u gees, asy lum seek ers and decide their legal sta tus in Geor gia.
Another impor tant respon si bil ity of the depart ment is to develop and main tain
an appro pri ate data base, issue IDs to ref u gees and asy lum seek ers, pro vide
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them with social aid and pro tect their rights in accor dance with the 1951 Con -
ven tion on Ref uges and 1967 Pro to col on the Legal Sta tus of Ref u gees. Repa -
tri a tion-related issues are also within the com pe tence of the depart ment. With
regard to repa tri a tion, the depart ment is respon si ble for iden ti fy ing deported
peo ple based on the legal reg u la tions in force, grant ing the sta tus of repa tri ates, 
devel op ing and updat ing the infor ma tion bank and coor di nat ing the pro cess of
repa tri a tion, adap ta tion and inte gra tion.
Recent amend ments to the Geor gian leg is la tion on ref u gees have made the
depart ment respon si ble for reha bil i ta tion, adap ta tion and inte gra tion of ref u -
gees. Under the cur rent law, the Min is try of Inter nally Dis placed Per sons,
 Refugees and Accom mo da tion has to accom mo date ref u gees and asy lum
 seekers in spe cial tem po rary cen ters. The first such cen ter opened in June 2010 
in the vil lage of Martkopi, Gardabani Munic i pal ity, within the frame work of
a joint ini tia tive of the Min is try of Inter nally Dis placed Per sons, Ref u gees and
Accom mo da tion and the UN High Com mis sioner for Ref u gees (UNHCR).78
The offi cial title of this facil ity is the Tem po rary Accom mo da tion Cen tre for
Ref u gees and Asy lum Seek ers. It meets all rel e vant inter na tional stan dards and 
has the capac ity to pro vide hous ing for 60 per sons. Respon si bil ity to cover all
needed expenses for proper func tion ing of the Cen tre has been under taken by
the UNHCR with the sup port of the US State Depart ment and the EU.79 It is
agreed that in three years’ time, the state will shoul der its share of the financ ing 
of tem po rary accom mo da tion for ref u gees and asy lum seek ers. 
The Law on Ref u gees stip u lates that every asy lum-seeker enter ing Geor -
gian ter ri tory for dif fer ent rea sons should apply to the Min is try for ref u gee
 status. The Min is try of Inter nally Dis placed Per sons, Ref u gees and Accom mo -
da tion has three days to reg is ter the appli ca tion and five more days to make
a deci sion on whether the appli cant is eli gi ble for the sta tus. Until the appli ca -
tion is reviewed and a deci sion is made, an appli cant can stay in a tem po rary
accom mo da tion cen tre for six months. Within this period, the appli cants’
rights are pro tected by law. Also in this period, the Min is try of Inter nally
 Displaced Per sons, Ref u gees and Accom mo da tion can offer appli cants the
choice of a place of res i dence from the avail able hous ing options or allow them 
to reside with their rel a tives. 
The legal sta tus of ref u gees is decided by an ad hoc com mis sion of the Min -
is try of Inter nally Dis placed Per sons, Ref u gees and Accom mo da tion, which
should review an appli ca tion and make a deci sion not later than 4 months after
it has been reg is tered. After obtain ing legal sta tus, an IDP/ref u gee has to
re-reg is ter with the Min is try every year. Dur ing this pro ce dure, the Min is try
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has to exam ine and decide whether there are suf fi cient grounds to extend the
ref u gee sta tus for another year.
Repa tri a tion of cit i zens force fully deported from Geor gia in the Soviet
Era. Another impor tant func tion of the Min is try of Inter nally Dis placed Per -
sons, Ref u gees and Accom mo da tion is to reg u late migra tion-related issues.
The power to col lect and review/reg is ter repa tri a tion appli ca tions and sup ple -
men tary doc u ments rests with the Depart ment of Migra tion Repa tri a tion and
Ref u gees of the Min is try. For its part, the Min is try of Inter nally Dis placed Per -
sons, Ref u gees and Accom mo da tion is respon si ble for pro vid ing social and
eco nomic assis tance to Geor gian migrants from other coun tries. On 11 July
2007, Geor gia adopted the Law on the Repa tri a tion of Cit i zens Force fully
 Deported from the Geor gian Soviet Repub lic in the 1940s (the law was
amended sev eral times in 2008-2009). The ini tial ver sion of the Law required
sub mis sion of repa tri a tion appli ca tions to the MIDPA not later than 1 Jan u ary
2009. But the Geor gian Par lia ment amended the Law on 26 Decem ber 2007,
extend ing the dead line till 1 July 2009. Some time later it was extended again,
till 1 Jan u ary 2010. So far, the Depart ment of Migra tion, Repa tri a tion and Ref -
u gees of the MIDPA has received 5,841 repa tri a tion appli ca tions: most of
them, 5,348, are from Azerbaijan, 118 from Tur key, 62 from Rus sia, and the
rest from other coun tries.80 In 2011, the MIDPA granted repa tri ate sta tus to the
first 75 per sons.81
For two years after receiv ing legal sta tus in Geor gia, an appli cant is eli gi -
ble for a fast-track nat u ral iza tion pro ce dure. A for mal request should be sub -
mit ted to the Geor gian Pres i dent, who grants cit i zen ship on a case-by-case
basis. But the Pres i dent’s deci sion will become effec tive only after an appli -
cant pro vides doc u men tary proof that s/he has left the for mer host coun try.
The appli cant will also be given two more years to renounce for mer cit i zen -
ship and obtain a Geor gian pass port. If an appli cant fails to get Geor gian cit i -
zen ship in these four years, he/she becomes inel i gi ble for the sim pli fied
nat u ral iza tion pro ce dure, though his/her legal sta tus in Geor gia will remain
intact82. The Min is try of Finance of Geor gia is work ing on devel op ing finan -
cial dec la ra tion forms to be sub mit ted by per sons seek ing the sta tus of repa -
tri ate (spec i fy ing fam ily mem bers’ income and prop erty as well as the
appli cant’s finan cial details), while the Min is try of Labour, Health and
Social Affairs of Geor gia has to  define and con tin u ously update the list of
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 illnesses and infec tions which have to be included in health appli ca tions by
appli cants for repa tri ate sta tus. Finally, the Min is try of Inter nally Dis placed
Per sons, Ref u gees and Accom mo da tion has to send all nec es sary doc u ments
to the rel e vant min is tries.83 
Those who fail to meet the dead line for fil ing repa tri a tion appli ca tions will
have two options for obtain ing Geor gian cit i zen ship. First, they can apply for
the nor mal nat u ral iza tion pro ce dure as for eign cit i zens on the basis of the Law
on the Legal Sta tus of Aliens in Geor gia. In this case, appli cants should meet
cer tain nat u ral iza tion require ments – sev eral years of per ma nent res i dence in
Geor gia, flu ency in Geor gian, etc – and pass spe cial exams. Sec ond, they can
apply for dual cit i zen ship, which can be awarded by the Geor gian Pres i dent
only in spe cial cases (for out stand ing ser vices) or if it is deemed ben e fi cial to
the coun try’s national inter ests.
In 1999, when Geor gia became a mem ber of the Coun cil of Europe, it
 undertook an inter na tional obli ga tion to repa tri ate Mus lim Meskhetians. All
 repatriation-related prob lems should be set tled by the end of 2011, while the
repa tri a tion pro cess itself – divided into sev eral stages – is expected to start in
Jan u ary 2012.84
Inter nally Dis placed Peo ple. Hun dreds of thou sands of Geor gian cit i zens
were dis placed by vio lent con flicts in Abkhazia and South Ossetia in the 1990s 
and sought shel ter in other regions of Geor gia. The brief Rus sian-Geor gian
war in August 2008 resulted in a new influx of IDPs. Today, the total num ber
of IDPs in Geor gia is esti mated to be 247,000 accord ing to the UNDP (but
258,599 accord ing to the Min is try of the Inte rior). Pro tec tion of their rights
and their inte gra tion in polit i cal, social and eco nomic life have become a top
pri or ity in EU-Geor gia coop er a tion. 
The Geor gian gov ern ment also pledged to improve hous ing con di tions
for IDPs and develop and imple ment a national strat egy for pro tec tion
of IDPs and an appro pri ate action plan 2009-2012. The Euro pean Com mis -
sion assured the Geor gian gov ern ment of its full sup port for this ini tia tive.
After the war in 2008, with the World Bank’s low-inter est loans and EU
grants, the Geor gian gov ern ment man aged to build 3,963 small houses in
13 dif fer ent loca tions across the coun try for those dis placed by the August
2008 war.85 
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In the post-war period, inter na tional donors made a sig nif i cant con tri bu tion 
to the devel op ment of the national 2009-2012 strat egy on IDPs and the related
action plan. The gov ern ment’s efforts to develop and imple ment the
2009-2012 IDP strat egy and the action plan received full back ing from
UNHCR and the Dan ish Ref u gee Coun cil. At the EU’s request the gov ern ment 
made sub stan tial changes in the strat egy and the action plan in May 2010,
which made the 2009-2012 doc u ment much more ade quately respon sive to
IDP social and inte gra tion needs. Nev er the less, accord ing to the reports of
 various inter na tional orga ni za tions, imple men ta tion of the newly devel oped
action plan needs to be improved.
4.6. Con tri bu tion of Geor gian Gov ern men tal Agen cies 
to the Fight against Human Traf fick ing 
Geor gian gov ern men tal agen cies play an impor tant role in the fight
against human traf fick ing. On 1 Sep tem ber 2006, in accor dance with
 Article 10 of the Law on Com bat ting Human Traf fick ing, the Pres i dent
estab lished an Inter agency Coor di na tion Coun cil for pre ven tion of Human
Traf fick ing. The Inter agency Coor di na tion Coun cil is chaired by the Min -
is ter of Jus tice. State insti tu tion rep re sen ta tives of Par lia ment, the Pub lic
Defender’s Office, the Coun cil of Europe, the EU Com mis sion, the
US Embassy, the United States Agency for Inter na tional Devel op ment
(USAID) and sev eral NGOs such as the Geor gian Young Law yers’ Asso ci a -
tion and NGO “Tanadgoma” have been asked to par tic i pate in the activ i ties
of the Coun cil.
The Inter agency Coor di na tion Coun cil has elab o rated uni fied stan dards
and rules for the iden ti fi ca tion of vic tims, which have been approved by the
Pres i dent of Geor gia. The Coun cil has deter mined the com po si tion and func -
tion of the Per ma nent Group estab lished in the Coor di na tion Coun cil. It has
also ver i fied sig nif i cant stan dards, require ments and a sam ple stat ute for
 shelters for vic tims of human traf fick ing, as well as pre par ing rec om mended
pro ce dures for pro tec tion of vic tims (national refer ral mech a nism) and estab -
lish ing rules for appro pri ate com pen sa tion due to them.
The newly estab lished national vic tim refer ral and assis tance mech a nism is 
intended to guide and facil i tate coop er a tion among state agen cies and NGOs
from the iden ti fi ca tion phase to repa tri a tion or reha bil i ta tion. The mech a nism
offers pro tec tion and assis tance to traf fick ing vic tims regard less of whether
they assist law enforce ment author i ties.
Another mech a nism in this field is the ‘State Fund for Pro tec tion and Assis -
tance of Vic tims of Human Traf fick ing’ estab lished in June 2006 (sup ported
by the state bud get as well as other sources per mit ted by Geor gian leg is la -
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tion).86 The Fund aims to sup port vic tims of human traf fick ing in the fol low ing 
ways: pro vide legal, psy cho log i cal and med i cal assis tance to the vic tims; pro -
vide shel ters (the Fund has at its dis posal shel ters in Tbilisi and Adjara region)
and pro vide decent com pen sa tion; ensure hot line acces si bil ity, reha bil i ta tion
and rein te gra tion of vic tims. 
On 19 July 2007, the Inter agency Coor di na tion Coun cil on Fight ing
against Traf fick ing approved the reha bil i ta tion and inte gra tion strat egy
con cern ing traf fick ing vic tims. The State Fund for Pro tec tion and Assis -
tance of the Vic tims of Human Traf fick ing is one of the main imple men ta -
tion units of this strat egy. For the imple men ta tion of the strat egy, a ser vice
net work has been cre ated and indi vid ual plans for 5 vic tims have been
devel oped.
The man date of the Fund was expanded in 2009 and today it encom passes
pro tec tion and assis tance of vic tims of domes tic vio lence as well. 
On 14 May 2010, a vic tim sup port cen ter opened in Tbilisi. The cen ter is
located at a Pros e cu tor’s Office in Tbilisi. Other cen ters are to be opened in
Kutaisi and Batumi.87 Vic tim sup port cen ters mainly focus their activ i ties on
sup port of vic tims of crime – clar i fi ca tion of their rights and obli ga tions, in
which cases to request free legal assis tance, for ward ing them to legal assis -
tance ser vices, pro vid ing them with infor ma tion on vic tims of traf fick ing and
domes tic vio lence, etc.
Accord ing to the US Depart ment of State 2010 Annual Report on Traf fick -
ing in Per sons, in 2009 the gov ern ment of Geor gia inves ti gated 33 traf fick ing
cases (com pared with 14 inves ti ga tions in 2008). The author i ties pros e cuted
40 indi vid u als for traf fick ing – includ ing three indi vid u als for forced labor
(com pared with 10 indi vid u als pros e cuted for sex traf fick ing in 2008). Fur -
ther more, thirty-seven traf fick ing offend ers were con victed in 2009 (10 con -
victed offend ers in 2008). 
Within the frame work of the vic tim assis tance pro gram, the gov ern ment
iden ti fied 48 vic tims in 2009 and referred 15 vic tims for assis tance (an
increase from 21 traf fick ing vic tims iden ti fied in 2008). The gov ern ment pro -
vided shel ter and com pre hen sive assis tance to 15 vic tims (com pared with
10 vic tims in 2008). The gov ern ment also made avail able one-time com pen sa -
tion pay ments of $650 to traf fick ing vic tims in 2009.88
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5. Con clu sions
The anal y sis of the report sug gests that EU-Geor gia coop er a tion within the
frame work of the Euro pean Neigh bour hood Pol icy and East ern Part ner ship
has con trib uted very much to Geor gia’s inten si fi ca tion of efforts to improve
migra tion con trol and man age ment in the coun try. It has also revealed the chal -
lenges fac ing the coun try if it is to act accord ing to inter na tional needs and
 requirements. 
Cur rently, Geor gia does not have a national strat egy on migra tion which
could address the diverse needs and con cerns of the state con cern ing migra -
tion. This makes Geor gia’s efforts less effi cient and respon sive to inter na tional 
needs. The com pli cated geopolitical envi ron ment, polit i cal and eco nomic
 constraints, pov erty level and prob lems in sus tain able devel op ment – all have
their own impli ca tions for migra tion pol icy and make it dif fi cult for Geor gia to 
con trol reg u lar migra tion flows and tackle irreg u lar ones, as well as to ade -
quately address legal migra tion issues. Elab o ra tion of a national migra tion
strat egy would also con trib ute to the improve ment of the coun try’s leg is la tive
envi ron ment on migra tion. Cur rently, Geor gian leg is la tion con cern ing migra -
tion is sub ject to ongo ing reforms. New laws and amend ments to exist ing ones
are planned. How ever, these changes need to be sys tem atized. 
The Geor gian Gov ern ment’s recent deci sion on the estab lish ment of an
 interagency coor di nated unit, the State Com mis sion on Migra tion, could be
con sid ered as a step towards improve ment of Geor gia’s capac ity for effec tive
migra tion man age ment and also towards pro mot ing closer coor di na tion and
coop er a tion among insti tu tions. More over, the Com mis sion must sup port the
cre ation of a sin gle inte grated migra tion data base, which should bring together 
all avail able data on var i ous cat e go ries of migrants now scat tered among
 different gov ern men tal agen cies. How ever, the inte grated elec tronic data base
is not yet oper a tional and due to lim ited resources, it is not clear when it will be
ready to be launched. 
Up until now the lack of con stant infor ma tion shar ing between agen cies
deal ing with migra tion and the lack of an ade quate leg is la tive frame work have
made data anal y sis dif fi cult and, fur ther more, made it com pli cated to reg u larly 
update the migra tion pro file and mon i tor migra tion pro cesses both inside and
out side Geor gia. 
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Rec om men da tions:
How to Improve Migra tion Man age ment
in Geor gia
It is expected that Geor gia, like Ukraine and Moldova, could start a visa
dia logue with the EU in 2012 and receive an Action Plan on visa lib er al iza tion
to be imple mented in the near est future.  Even though the Geor gian pub lic very 
much val ues the oppor tu nity to achieve EU-Geor gia visa lib er al iza tion,
 several prob lem areas need to be addressed urgently. In par tic u lar, it remains
impor tant to improve migra tion man age ment prac tice in order to better meet
the aims and require ments of the EU visa lib er al iza tion pol icy. At the same
time, the Geor gian gov ern ment has to pro mote inter agency coop er a tion and
intro duce new instru ments for com bat ing irreg u lar migra tion and assign ing
clear pow ers to rel e vant agen cies.
A num ber of rec om men da tions can be pro posed to address chal lenges and
develop an effec tive migra tion pol icy at the stra te gic level:
Rec om men da tions for the Geor gian Par lia ment
1. Adopt a law on the “Con cept of a national migra tion pol icy”, which will
be elab o rated on the basis of national migra tion strat egy. The law will estab lish 
insti tu tional and finan cial instru ments for imple men ta tion of a national migra -
tion strat egy. 
2. Develop a legal frame work that grants direct access to the inte grated reg -
is ter to all state agen cies autho rized to mon i tor for eign ers. Local units of the
Min is try of Inte rior’s Bor der Guard and Patrol Police, as well as the Civil Reg -
is try Agency and the Min is try of For eign Affairs, should be given such access
to enable them to check appre hended for eign ers’ data in order to estab lish their 
iden tity or con firm facts nec es sary for com plet ing their inves ti ga tion. By pro -
vid ing access to oper a tional units of these ser vices and inte grat ing their data -
bases, the sys tem could sig nif i cantly reduce the time needed to iden tify
for eign ers in the course of asy lum or expul sion pro ce dures.
3. Amend leg is la tion that defines grounds for expul sion for irreg u lar bor der 
cross ing and pro vide for eign ers with an oppor tu nity for depart ing vol un tarily,
with forced expul sion admin is tered only in cases where vol un tary removal is
not pos si ble. It is acknowl edged that Geor gia applies very strict pun ish ment
and deten tion rules for irreg u lar bor der cross ing. In EU mem ber states unau -
tho rized cross ing of the bor der is con sid ered a crime, but results in place ment
at a guarded facil ity and vol un tary depar ture or forced expul sion (which is then 
fol lowed by a tem po rary ban on re-entry). 
4. Review the legal frame work relat ing to legal migra tion in order to ensure 
a better bal ance between two pos si ble responses to immi gra tion chal lenges: on 
the one hand, ful fill ing emerg ing needs for attract ing immi grants, a for eign
labor force and inves tors, who con trib ute to the coun try’s eco nomic devel op -
ment;  on the other hand, more closely reg u lat ing the sta tus of for eign res i dents 
in Geor gia. The EU sug gests that the migra tion leg is la tion should be stricter,
includ ing a review of pol i cies on visas, expul sion and other migra tion-related
pro ce dures.  The devel op ment of a national migra tion strat egy should elab o -
rate a clear vision of the above men tioned issue.
5. Ensure estab lish ment of effi cient mech a nisms for per sonal data pro tec -
tion that are in line with EU require ments and pol i cies. Guar an tees of secu rity
and con fi den ti al ity of infor ma tion should be included in the Law on Per sonal
Data Pro tec tion. The fol low ing would be imple mented: 
– The Co un cil of Eu ro pe 1981 Con ven tion for the Pro te c tion of In di vi du als
with re gard to Au to ma tic Pro ces sing of Per so nal Data (si g ned in 21 No ve m -
ber 2001; ra ti fied in 14 De ce m ber 2005; en try into fo r ce 1 April 2006).
– The Ad di tio nal Pro to col to the Con ven tion for the Pro te c tion of In di vi du als
with re gard to Au to ma tic Pro ces sing of Per so nal Data, 2001
6. Review and develop a new legal frame work reg u lat ing the legal sta tus of
for eign ers and state less per sons; in par tic u lar, define the sta tus of state less per -
sons and the pro ce dure for grant ing such a sta tus and reg u late the sta tus of per -
sons whose “life, free dom or per sonal safety would be jeop ar dized, and where
he/she would be sub jected to tor ture or inhu mane and degrad ing treat ment or
pun ish ment or would be deprived of the right to a fair trial in court”. Address
the short com ings in cit i zen ship leg is la tion through invit ing inter na tional orga -
ni za tions, the EU and some other donors to sup port the gov ern ment in draft ing
laws.
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Rec om men da tions for the Gov ern ment
1. Final ize the work on a national migra tion strat egy (to be signed by the
pres i dent). The strat egy is to define goals, means and instru ments for effi cient
migra tion man age ment, as the absence of a migra tion strat egy weak ens the
pos si bil ity of reg u lat ing the flow of migrants into and out of Geor gia, as well
as of con trol ling irreg u lar migrants.
2. Set up a per ma nent inter agency body in the gov ern ment to coor di nate
activ i ties of all gov ern men tal agen cies respon si ble for migra tion man age ment
in Geor gia. Such a struc ture will be in a better posi tion to col lect, pro cess and
sta tis ti cally ana lyze all migra tion-related infor ma tion. The anal y sis will pro -
vide a basis for reg u lar revi sions and timely updates, when ever nec es sary, of
national stra te gic doc u ments on migra tion.
3. Estab lish func tional mech a nisms for ensur ing doc u ment secu rity and the 
integ rity and secu rity of the personalisation and dis tri bu tion pro cess; pro vide
anti-cor rup tion train ing and eth i cal codes for offi cials issu ing pass ports, ID
cards and visas.
4. Launch an infor ma tion cam paign on the pro vi sions of the Visa Facil i ta -
tion and Read mis sion Agree ments, aim ing to raise the aware ness of Geor gian
cit i zens about pros pects of visa free travel to Europe.  The Civil Reg is try
Agency is well-posi tioned among state exec u tive branch insti tu tions to lead an 
infor ma tion cam paign and to iden tify the key gaps in pub lic knowl edge.
5. Pay par tic u lar atten tion to the pre ven tion of state less ness among ref u -
gees and repa tri ates.  Invite inter na tional donors to advise the author i ties on the 
imple men ta tion of a return pro gram. 
6. Con tinue imple men ta tion of reforms in the bor der man age ment sec tor in
line with the Inte grated Bor der Man age ment Strat egy Action Plan (IBM AP).
Ensure the devel op ment of an inte grated elec tronic data base acces si ble to bor -
der units of the Min is try of Inte rior and other state agen cies; pro mote coop er a -
tion and infor ma tion shar ing among dif fer ent state agen cies. Develop direct
con tacts between Geor gian state agen cies and their coun ter parts in EU Mem -
ber States.
7. Launch nego ti a tions with indi vid ual EU mem ber states on legal migra -
tion issues, includ ing cir cu lar migra tion, which would also entail issues such
as labor migra tion, social secu rity, work con tract require ment, wage non-dis -
crim i na tion etc.
8. Launch a pub lic debate on migra tion pol icy issues and make it as inclu -
sive as pos si ble. The Gov ern men tal Com mis sion on Migra tion could play
a leading role in con sul ta tions on the national migra tion strat egy and, fur ther -
more, in open ing them to national NGOs, experts and inter na tional part ners.
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9. Pro mote the par tic i pa tion of local NGOs and experts in research related
to migra tion pol icy issues in Geor gia, deep en ing knowl edge on best global
prac tices.
10. Pro mote dia log among the local expert com mu nity, the Gov ern ment
and inter na tional stake holders in order to pro vide ana lyt i cal and meth od olog i -
cal sup port for for mu lat ing pol icy and leg is la tion related to migra tion.
Rec om men da tions for the EU
1. Main tain sup port for Geor gian gov ern men tal insti tu tions in pro vid ing
accom mo da tion, trans port and med i cal care for read mit ted migrants in order to 
better address the prob lem of read mis sion of third coun try nation als. Con tinue
coop er a tion with other inter na tional donors and part ners (like IOM, DRC,
UNDP) pro vid ing tech ni cal sup port for Geor gia.
2. Sup port Geor gian author i ties in imple men ta tion of the Read mis sion
Agree ment with the Euro pean Union. Con tinue assis tance with the vol un tary
return and rein te gra tion of Geor gian nation als from EU mem ber states, includ -
ing med i cal assis tance, post-arrival coun sel ing, refer ral and rein te gra tion sup -
port as has been car ried out by the IOM office in Geor gia
3. Sup port Geor gia in address ing the short com ings in cit i zen ship leg is la -
tion and in pre ven tion of state less ness among ref u gees and repa tri ates. Sup port 
the work of inter na tional donors advis ing the author i ties on the imple men ta -
tion of a return pro gram for repa tri ates. 
4. Assist Geor gia in the devel op ment of a national migra tion strat egy and
the elab o ra tion of an action plan for its imple men ta tion
5. Mon i tor and sup port the prog ress of reforms in the field of Free dom,
Secu rity and Jus tice, in order to promptly address short com ings in rel e vant
areas that would facil i tate the open ing up of a dia logue on visa lib er al iza tion
between the EU and Geor gia. 
6. Step up efforts to increase Geor gian gov ern men tal agen cies’ capac ity for 
improv ing the effi ciency of migra tion man age ment in Geor gia 
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Zastosowanie polskich doœwiadczeñ w wypracowaniu
polityki migracyjnej w Gruzji
W XXI wie ku opra co wa nie odpo wied niej poli ty ki migra cy j nej nabie ra
coraz wiê ksze go zna cze nia dla ka¿ de go kra ju. W ci¹gu osta t nich dwu dzie stu
lat z powo du nie po ko jów poli ty cz nych i nie do bo rów eko no mi cz nych zna cz na
czêœæ mie sz ka ñ ców Gru zji wyje cha³a do innych kra jów, cza so wo lub na sta³e.
Z dru giej stro ny, w mia rê jak sytu a cja Gru zji siê popra wia, pañ stwo to sta je siê
sto p nio wo atra kcy j nym mie j s cem docelowym dla migrantów z krajów ze
wschodu i z po³udnia.
W Gru zji wraz z zacie œ nie niem sto sun ków z Uni¹ Euro pejsk¹ wzra sta prio -
ry tet opra co wa nia ca³oœcio wej poli ty ki migra cy j nej. Rela cje z Uni¹ Euro -
pejsk¹ umo c ni³y siê, odk¹d Gru zja przyst¹pi³a w 2004 roku do Euro pe j skiej
Poli ty ki S¹sie dz twa, a w 2009 roku do uni j ne go Par t ne r stwa Wschod nie go.
W tym wymia rze latem 2010 roku roz po czê³y siê nego cja cje w spra wie uk³adu 
o sto wa rzy sze niu miê dzy Gruzj¹ a Uni¹ Euro pejsk¹. Libe ra li za cja syste mu
wizo we go dla Gru zi nów, któ rzy chc¹ pod ró ¿o waæ do kra jów Wspól no ty, sta -
no wi jedn¹ z naj wa¿ nie j szych korzy œci, jakie Gru zja pra g nie uzy skaæ ze swo -
ich bli ¿ szych wiê zi z Europ¹. Wyma ga to jed nak har mo ni za cji poli ty ki
migra cy j nej Gru zji z euro pe j ski mi prze pi sa mi i z euro pejsk¹ pra ktyk¹. Dla te -
go gdy mówimy o rozwoju polityki migracyjnej w Gruzji, to zwykle w ujêciu
stosunków z Uni¹ Europejsk¹.
W 2010 roku Gru zja powo³a³a Pa ñ stwow¹ Ko mi sjê do spraw Migra cji,
a w osta t nich latach prze pro wa dzi³a wie le zmian legi sla cy j nych i sku te cz nych
reform, obe j muj¹cych kom pe ten t ne agen dy rz¹dowe, w celu popra wy za -
rz¹dza nia i kon tro li migra cji. Poka zu je to, ¿e gru zi ñ ski rz¹d tra ktu je te kwe stie
powa ¿ nie. W odpo wie dzi kra je stre fy Schen gen wpro wa dzi³y ju¿ u³atwie nia
w prze pi sach wizo wych wobec nie któ rych kate go rii oby wa te li Gru zji. S¹ to
jed nak dopie ro pie r wsze kro ki – ambicj¹ Gru zji jest osi¹gn¹æ zna cz nie wiê cej.
Wyma ga to tak ¿e dal szych postêpów w rozwoju gruziñskich instytucji i metod 
dzia³ania.
Wie le dla zbli ¿e nia Gru zji z Europ¹ uczy ni³a gru pa kra jów, któ re popie raj¹
ambi cje Gru zji, g³ównie ze wzglê du na poczu cie soli da r no œci wyni kaj¹ce
z po do b nych doœwia d czeñ histo ry cz nych. Pol ska – z jej rosn¹cym poten -
cja³em gospo da r czym i poli ty cz nym w Unii Euro pe j skiej – to szcze gó l nie
wa¿ ny przy ja ciel i soju sz nik Gru zji. Doce niaj¹c wspa r cie poli ty cz ne oka zy -
wa ne przez Pol skê, Gru zja ma rów nie¿ nad zie jê sko rzy staæ z jej doœwia d czeñ.
W prze ci wie ñ stwie do Pol ski sprzed dzie siê ciu lat, Gru zja nie ma dziœ jas nej
per spe kty wy cz³onko stwa w Unii Euro pe j skiej – choæ takie s¹ jej aspi ra cje.
Jed no cze œ nie Pol ska jest odpo wied nim wzo r cem dla Gru zji, jako kraj nie gdyœ
komu ni sty cz ny, któ ry sto sun ko wo nie da w no z powo dze niem dosto so wa³
swo je insty tu cje pañ stwo we i meto dy dzia³ania do stan dar dów uni j nych. Nie
by³ to ³atwy proces, ale Polska dobrze wykona³a to zadanie i teraz odnosi
sukcesy jako pañstwo cz³onkowskie Unii Europejskiej.
Rów nie¿ w Gru zji refo r my nie zbêd ne do zbli ¿e nia siê do Unii Euro pe j skiej 
budz¹ pew ne kon tro we r sje. Tra ktuj¹c szy b ki wzrost gospo da r czy jako kwe stiê 
prio ry te tow¹, Gru zja wpro wa dzi³a doœæ libe raln¹ poli ty kê gospo darcz¹, na co
sk³ada siê rów nie¿ w mia rê otwa r te podej œcie do zagad nieñ migra cji. Aby jed -
nak osi¹gn¹æ har mo ni za cjê z euro pejsk¹ pra ktyk¹, konie cz na jest sze r sza regu -
la cja pra w na, co, jak siê wyda je, koli du je z nasta wie niem czê œci gru zi ñ skich
decy den tów poli ty cz nych. Mimo to konie cz noœæ euro pe i za cji bie rze górê nad
tymi zastrze ¿e nia mi – st¹d zna cz ny postêp, jaki osi¹gniêto do tej pory w sto -
sun kach miêdzy Gruzj¹ i Europ¹.
Nie tak daw no podo b ne dyle ma ty poli ty cz ne sta wa³y przed Polsk¹. Nie któ -
rzy Pola cy oba wia li siê na przyk³ad tego, ¿e œci œle j sza kon tro la wschod niej
gra ni cy kra ju mo¿e zaszko dziæ gospo da r ce w obsza rach przy gra ni cz nych.
Oba wy takie by³y w pe³ni racjo na l ne, ale Pol ska zdo³a³a pokonaæ te trudnoœci.
Oprócz pro ble mów po li ty cz nych ko nie cz ne jest roz strzy g niê cie wie lu kwe -
stii te ch ni cz nych, któ re – choæ wy daj¹ siê dru go rzêd ne – je œli nie zo stan¹ roz -
wi¹zane, mog¹ prze szko dziæ w po my œl nym prze pro wa dze niu re form.
Wzmo c nie nie zdo l no œci admi ni stra cyj nych to ta k ¿e wa ¿ ny ele ment pro ce su
euro pe i za cji. Bez po œred nie kon ta kty z pol ski mi in sty tu cja mi, któ re sto sun ko -
wo nie da w no przesz³y trud ne re fo r my, a te raz wzo ro wo pe³ni¹ fun kcje w ra -
mach sy ste mu euro pe j skie go, s¹ nie zwy kle przy da t ne dla ich gru zi ñ skich
od po wied ni ków.
Na tym w³aœnie pole ga wspó l ny pro jekt Kau ka skie go Insty tu tu na Rzecz
Poko ju, Demo kra cji i Roz wo ju (Cau ca sus Insti tu te for Pea ce, Demo c ra cy and
Deve lo p ment, CIPDD) i jego pol skie go par t ne ra – Insty tu tu Spraw Pub li cz -
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nych. Te dwa nie za le ¿ ne insty tu ty bada w cze pod jê³y ini cja ty wê na rzecz stwo -
rze nia warun ków wspó³pra cy miê dzy orga na mi pañ stwo wy mi obu kra jów,
d¹¿¹c do zwiê ksze nia tem pa har mo ni za cji gru zi ñ skiej poli ty ki migra cy j nej
i me tod dzia³ania z tymi, jakie obo wi¹zuj¹ w kra jach euro pe j skich. Pro jekt
mia³ aspekt pra kty cz ny – two rze nie warun ków wymia ny doœwia d czeñ przez
bez po œred nie kon ta kty miê dzy pol ski mi a gru zi ñ ski mi urzêd ni ka mi pub li cz -
ny mi, ninie j sza pub li ka cja zaœ obejmuje równie¿ analizy polityki pañstwa
napisane z perspektywy gruziñskiej i polskiej.
Bada nia te pod su mo wuj¹ obe c ny stan roz wo ju instru men tów kon tro li i po -
li ty ki migra cy j nej Gru zji, oma wiaj¹ pol skie doœwia d cze nia w tej dzie dzi nie
i ich zna cze nie dla Gru zji, a tak ¿e zawie raj¹ kon kre t ne zale ce nia dotycz¹ce
pro wa dzo nej poli ty ki, skierowane do odpowiednich podmiotów.
Podej muj¹c tê ini cja ty wê, Kau ka ski Insty tut na rzecz Poko ju, Demo kra cji
i Roz wo ju oraz Insty tut Spraw Pub li cz nych pra gnê³y odgry waæ rolê par t ne rów 
dla agen cji rz¹dowych, ale chcia³y tak ¿e wype³niaæ bez po œred ni¹ misjê
spo³eczn¹, info r muj¹c opi niê pub liczn¹ o wa¿ nych kwe stiach gru zi ñ skich
reform w tym nie zwy kle wa¿ nym obsza rze oraz o wspó³pra cy pol sko- gruzi ñ -
skiej w tym zakre sie. Mamy nad zie jê, ¿e pod jê te przez nas dzia³ania sta no wi¹
skro m ny, lecz cen ny wk³ad w tej dzie dzi nie – ale niech to oce ni¹ inni. W tym
mie j s cu chce my wyra ziæ nasze uzna nie dla pol skie go Mini ste r stwa Spraw











Ninie j sza pub li ka cja sta no wi zbiór wnio sków i zale ceñ sporz¹dzo nych
w ra mach pro je ktu „Popra wa mecha ni z mów kon tro li migra cji i koor dy na cji
poli ty ki migra cy j nej w Gru zji na pod sta wie pol skich doœwia d czeñ”, finan -
sowa ne go przez pol skie Mini ste r stwo Spraw Zagra ni cz nych z pro gra mu Pol -
ska Pomoc na 2011 rok. Pro jekt by³ skie ro wa ny do urzêd ni ków klu czo wych
gru zi ñ skich insty tu cji odpo wie dzia l nych za wdra ¿a nie miê dzyna ro do wych
zobo wi¹zañ tego pañ stwa (szcze gó l nie umo wy o rea d mi sji i u³atwie niach
wizo wych) oraz wypra co wa nie krajo wej poli ty ki w dzie dzi nie migra cji.
 Projekt, rea li zo wa ny od mar ca do grud nia 2011 roku, pomóg³ w okre œle niu
obsza rów pra wnych i insty tucjo na l nych wyma gaj¹cych reform, a tak ¿e tych
aspektów kontroli migracji, w których strona gruziñska mog³aby skorzystaæ
z po l skich doœwiadczeñ.
Na oce nê po trzeb in sty tu cji gru zi ñ skich z³o¿y³a siê ana li za wy ko na na
przez ze spó³ gru zi ñ skich i pol skich eks per tów oraz se ria kon su l ta cji z urzêd ni -
ka mi i przed stawi cie la mi or ga ni za cji po zarz¹do wych i miê dzyna ro do wych.
Na wszy stkich eta pach pro je ktu zwra ca no uwa gê, ¿eby urzêd ni cy gru zi ñ s cy
mie li oka zjê do pod no sze nia kwe stii o klu czo wym zna cze niu dla re a li za cji re -
form krajo wych. Wstê p ne od po wie dzi uzy ska no w ra mach ana li zy pre zen ta cji
przed sta wio nych przez przed sta wi cie li in sty tu cji na se mi na riach pro je ktu, ko -
men ta rzy do ocen eks per tów i akty w ne ucze st ni c two w wi zy cie ro bo czej
w Pol sce we wrze œ niu 2011 roku. Wi zy ta ro bo cza po zwo li³a urzêd ni kom za -
po znaæ siê z do œwia dcze nia mi pol skich in sty tu cji w pod no sze niu spra w no œci
w dzie dzi nie sku te cz nej kon tro li mi gra cji i od gry wa niu akty w nej roli w wy -
pra co wa niu kie run ków krajowej polityki migracyjnej.
Wszy stkie te dzia³ania wydaj¹ siê szcze gó l nie aktu a l ne, odpo wia daj¹c na
bie¿¹ce potrze by Gru zji w zakre sie pod no sze nia jej zdo l no œci do rea go wa nia
na obe c ne wyzwa nia w zarz¹dza niu migracj¹. Gru zja wpro wa dza w ¿ycie
umo wy z Uni¹ Euro pejsk¹ o rea d mi sji i u³atwie niach wizo wych oraz jest zaan -
ga ¿o wa na w dia log, któ ry ma roz pocz¹æ pro ces pro wadz¹cy doce lo wo do libe -
ra li za cji syste mu wizo we go. Od grud nia 2009 roku gru zi ñ skie insty tu cje
wdra ¿aj¹ plan dzia³ania w zakre sie zin te gro wane go zarz¹dza nia gra ni ca mi,
któ ry poma ga w koor dy na cji dzia³añ ró¿ nych insty tu cji w dzie dzi nie reform
pra wnych, u³atwiaj¹c wspó³pra cê miê dzy reso r tow¹ i tworz¹c warun ki
wspó³pra cy trans gra ni cz nej. Kwe stie zarz¹dza nia gru ziñsk¹ migracj¹ do Unii
Euro pe j skiej zyskuj¹ coraz wy¿szy prio ry tet w poli ty ce krajo wej, cze go
dowo dem jest to, ¿e Gruzja zacieœnia wspó³pracê z Uni¹ Europejsk¹ w ramach
Partnerstwa na rzecz Mobilnoœci.
Ninie j szy raport sk³ada siê z trzech czê œci: pre zen ta cji doœwia d czeñ Pol ski
w tej dzie dzi nie (jako kra ju, któ ry po 1989 roku prze tar³ szlak, jakim obe c nie
pod¹¿a Gru zja), omó wie nia postê pów doko na nych do tej pory przez gru zi ñ -
skie insty tu cje oraz wska za nia pal¹cych potrzeb w zakre sie reform pra wnych
i orga niza cy j nych, wre sz cie zesta wu zale ceñ dla gru zi ñ skie go rz¹du i par la -
men tu oraz dla Unii Euro pe j skiej. Mimo ¿e krajo we roz dzia³y zosta³y opra co -
wa ne nie za le ¿ nie, s³u¿¹ jed nak temu same mu celo wi: iden ty fi ka cji klu czo wych
czyn ni ków sukce su oraz naj wa¿ nie j szych trud no œci w pro ce sie reform i przed -
sta wie niu ele men tów ca³oœcio we go pro gra mu zarz¹dza nia migracj¹, obe j -
muj¹cego takie aspe kty, jak poli ty ka wizo wa, kon tro la gra nic i lega l no œci
poby tu, dostêp do ryn ku pra cy, san kcje za naru sze nie prze pi sów dotycz¹cych
poby tu i zatrud nie nia.
Pub li ka cja ta jest œwia de c twem zaan ga ¿o wa nia Pol ski w dzie le niu siê swo -
im doœwia d cze niem trans fo r ma cji z kra ju, któ ry by³ kie dyœ post rze ga ny jako
Ÿród³o ryzy ka migra cyj ne go, w isto t ne ogni wo w ogól noeu rope j skim syste mie 
kon tro li migra cji. Œwia d czy to rów nie¿ o zna cze niu udzia³u orga ni za cji
pozarz¹dowych, szcze gó l nie zespo³ów eks per tów, w ana li zie i oce nie dzia³añ
pañ stwa w dzie dzi nie poli ty ki migra cy j nej. Raport zosta³ opra co wa ny we
wspó³pra cy z urzêd ni ka mi pañ stwo wy mi, uwz glêd niaj¹c obsza ry ich zain tere -
so wa nia, pla ny i pro ble my, z jaki mi siê sty kaj¹, przed sta wiaj¹c dzia³ania pro -
wa dzo ne przez poszcze gó l ne insty tu cje. Mamy nad zie jê, ¿e ta kró t ka,
syn te ty cz na pub li ka cja sta nie siê przy czyn kiem do sze ro kiej i pog³êbio nej
dys ku sji na temat osi¹gniêæ i bra ków gru zi ñ skiej poli ty ki migracyjnej,
uwzglêdniaj¹cej znaczenie transferu doœwiadczeñ miêdzynarodowych w celu
przyspieszenia procesu reform.
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Zna cze nie pol skich doœwia d czeñ
w opra co wa niu poli ty ki migra cy j nej dla kra jów
Par t ne r stwa Wschod nie go
Wstêp
Zako ñ cze nie pre zy den cji Pol ski w Radzie Unii Euro pe j skiej, pod czas któ -
rej War sza wa g³oœno wyra ¿a³a swo je popa r cie dla pro ce su libe ra li za cji poli ty -
ki wizo wej wobec kra jów Par t ne r stwa Wschod nie go, sta no wi dobr¹ oka zjê do
pod su mo wa nia postê pów i wska za nia trud no œci w pol skiej poli ty ce migra cy j -
nej. W ninie j szym roz dzia le omó wio no dzia³ania Pol ski w trzech klu czo wych
aspe ktach zarz¹dza nia migracj¹, bêd¹cych tak ¿e nie od³¹czn¹ czê œci¹ zada nia
stoj¹cego przed tymi kra ja mi Par t ne r stwa Wschod nie go (w tym Gru zji), któ re
chc¹ prze pro wa dze nia ca³oœcio wych reform, uzna wa nych przez Uniê Euro -
pejsk¹ za waru nek znie sie nia obo wi¹zku posia da nia wiz krót koter mi no wych.
Sk³adaj¹ siê na to nastê puj¹ce zagad nie nia:
• uczy nie nie z pra wo da w stwa sku te cz ne go instru men tu kon tro li migra cji,
• insty tu cjo nalna reor ga ni za cja zape w niaj¹ca koor dy na cjê wysi³ków,
• opra co wa nie stra tegi cz ne go podej œcia w celu zapla no wa nia i rea li za cji
dzia³añ pañ stwa w dzie dzi nie migra cji.
Pol ska mo¿e i chce po dzie liæ siê swo i mi do œwia dcze nia mi w opra co wy wa niu
krajo wej po li ty ki mi gra cy j nej w ra mach in te gra cji eu ro pe j skiej. Wy ka za³a bo -
wiem, ¿e z pa ñ stwa, któ re mu bra ko wa³o kon ce pcji, pro ce dur i in stru men tów do
re a go wa nia na wzra staj¹cy ruch tran zy to wy i imi gra cjê, sta³a siê isto t nym ele men -
tem euro pe j skie go sy ste mu kon tro li mi gra cji. Kie dy pa ñ stwa gru py Schen gen
pod pi sa³y z Polsk¹ pierwsz¹ umo wê nowo cze s ne go typu o re a d mi sji1, by³a ona
1  Umo wa o re a d mi sji miê dzy Rze cz po spo lit¹ Polsk¹ a pa ñ stwa mi grupy Schen gen z dnia
29 ma r ca 1991 roku.
ci¹gle post rze ga na jako kraj ry zy ka mi gra cyj ne go. Ponad to w la tach dzie wiê æ -
dzie si¹tych XX wie ku do pie ro k³ad zio no w Pol sce pod wa li ny pod sy stem
zarz¹dza nia mi gracj¹. Pro ces ten obe j mo wa³ re stru ktury za cjê Mi ni ste r stwa
Spraw We wnê trz nych (do grud nia 2011 roku Mi ni ste r stwa Spraw We wnê trz nych
i Ad mi ni stra cji), któ re sta³o siê stru ktur¹ cy wiln¹ od po wia daj¹c¹ po li ty cz nie
za nad zór nad s³u¿ ba mi ope racy j ny mi, i prze kszta³ce nie Stra ¿y Gra ni cz nej ze
stru ktu ry o cha ra kte rze wo j sko wym, skon cen tro wa nej na ochro nie gra nic,
w no wo czesn¹ s³u¿bê z kom pe ten cja mi zbli ¿o ny mi do po li cji, dzia³aj¹c¹ na
ca³ym te ry to rium kra ju i maj¹c¹ upra w nie nia kon tro l ne w za kre sie wszy stkich
kwes tii po by tu cu dzo zie m ców w Pol sce. Li cz ne zmia ny legi sla cy j ne, szcze gól -
nie ko le j ne po pra wki do usta wy o cu dzo zie m cach2, po zwo li³y s³u¿ bom ope ra -
cy j nym œle dziæ, wy kry waæ, iden ty fi ko waæ i œci gaæ nie le ga l nych mi gran tów,
co by³o ko nie cz ne w celu sku te cz ne go wype³nie nia miê dzyna ro do wych zo bo -
wi¹zañ, ta kich jak wspo mnia na umo wa o re a d mi sji. Kon ty nu a cja re form pra -
wa i in sty tu cji umo ¿ li wi³a Pol sce usu niê cie kole j nych prze szkód:
• zako ñ czo no nego cja cje w obsza rze wymia ru spra wied li wo œci i spraw
wewnê trz nych,
• uto ro wa no dro gê do przyst¹pie nia do Unii Euro pe j skiej w 2004 roku,
• pomy œl nie zwe ryfi ko wa no zdo l no œci pañ stwa do ochro ny zew nê trz nej
gra ni cy Unii Euro pe j skiej, co dopro wa dzi³o do pe³nej inte gra cji Pol ski
w stre fie Schen gen w grud niu 2007 roku.
W ninie j szym roz dzia le pod kre œlo no jed no cze œ nie ci¹g³e zain tere so wa nie
Pol ski zacho wa niem wol ne go dostê pu do jej tery to rium dla oby wa te li pañstw
Par t ne r stwa Wschod nie go. Ten prio ry tet poli ty ki zagra ni cz nej wp³yn¹³ na
decy zjê Pol ski o opó Ÿ nie niu – tak d³ugo, jak to by³o mo¿ li we – wpro wa dze nia
wiz dla oby wa te li kra jów s¹sied nich. Zna laz³o to rów nie¿ odzwier cied le nie
w o gó l nie libe ra l nej pra kty ce wyda wa nia wiz krót koter mi no wych w mo¿ li wie
naj mniej uci¹¿li wy spo sób w kil ku pañ stwach prio ry te to wych, szcze gó l nie na
Bia³oru si, w Gru zji, Mo³dawii, Rosji i na Ukra i nie3. Gdy po wej œciu Pol ski do
stre fy Schen gen pole mane w ru w krajo wej poli ty ce wizo wej zosta³o ogra ni -
czo ne, oby wa te le kil ku pañstw Par t ne r stwa Wschod nie go uzy ska li u³atwio ny
dostêp do pol skie go ryn ku pra cy. Pol ska dyp lo ma cja sta ra³a siê tak ¿e zape w -
niæ, ¿eby dro ga do ruchu bez wi zo we go pozo sta³a otwa r ta dla wszy stkich kra -
jów Par t ne r stwa Wschod nie go, któ re spe³niaj¹ warun ki tech ni cz ne. Zosta³o to
pod kre œlo ne na przyk³ad przez mini stra spraw zagra ni cz nych Rados³awa
Siko r skie go, któ ry oœwia d czy³, ¿e „jeœli pañ stwo par t ne r skie spe³nia jas no
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2  Usta wa z dnia 13 cze r w ca 2003 roku o cu dzo zie m cach (tekst jed no li ty: Dz.U. z 2006 r.,
Nr 234, poz. 1694).
3  Ogó l ny za rys pol skiej po li ty ki wi zo wej w okre sie poprze dzaj¹cym przyst¹pie nie kra ju
do Unii Eu ro pe j skiej – por. The Vi se grad Sta tes Be twe en Schen gen and Neig hbou r ho od: Fea si bi li ty
Stu dy for Con su lar Co o pe ra tion Among Vi se grad Sta tes, red. P. Ka Ÿ mier kie wicz, In sty tut
Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa 2005.
okre œlo ne kry te ria tech ni cz ne, to obo wi¹zek wizo wy zosta nie znie sio ny, tak
wiêc bêdzie to kwe stia tem pa reform, a nie poli ty ki”4.
Ni nie j szy roz dzia³ opi su je dzia³ania Pol ski na rzecz roz wo ju krajo wej po li ty ki
mi gra cy j nej przy jed no cze s nej pró bie zrów no wa ¿e nia wy ma gañ Unii Eu ro pe j -
skiej i wa run ków przyst¹pie nia do stre fy Schen gen z od po wied nim re a go wa niem
na zmie niaj¹c¹ siê sy tu a cjê mi gra cyjn¹, szcze gó l nie na po ja wiaj¹ce siê po trze by
przy ci¹gniê cia imi gran tów w celu roz wi¹za nia nie do bo rów na ryn ku pra cy
i  regulacji sta tu su cu dzo zie m ców. Ilu stru je to dwo ja ki wp³yw „euro pe i za cji” na
opra co wa nie po li ty ki we wnê trz nej w tej dzie dzi nie5. Z jed nej stro ny, wy ra Ÿ na
per spe kty wa akce sji sta no wi³a za chê tê do in ten syfi ka cji wysi³ków i zmo bili zo wa -
nia nie zbêd nych œro d ków w tym ob sza rze po li ty ki, któ ra w in nym wy pa d ku
mia³aby zna cz nie ni ¿ szy prio ry tet z po wo du nie wie l kiej ska li imi gra cji do Pol ski.
Z dru giej zaœ stro ny, kon cen tra cja na kwe stiach bez pie cze ñ stwa gra nic i kon tro li
mi gra cji wpro wa dzi³a prze j œciow¹ dys pro po rcjê w opra co wy wa niu za sad po li ty -
ki, spra wiaj¹c, ¿e po mi niê to tak pod sta wo we kwe stie, jak po trze ba akty w nej re -
kru ta cji pra co w ni ków za gra ni cz nych i ca³oœcio we dzia³ania inte gra cy j ne, któ re
zo sta³y ze pch niê te na ma r gi nes w okre sie po prze dzaj¹cym wej œcie Pol ski do
stre fy Schen gen. Opra co wa nie pro je ktu krajo wej stra te gii mi gra cy j nej, rosn¹ce
zna cze nie za gad nieñ sku te cz nej in te gra cji i pró by le ga li za cji sta tu su grup mi -
gran tów po trze buj¹cych ta kich roz wi¹zañ s¹ oz na ka mi no we go eta pu re gu lo wa -
nia przez  Polskê kwe stii mi gra cji. Czas po ka ¿e, czy te ró ¿ ne ini cja ty wy do pro -
wadz¹ do trwa³ego roz wi¹za nia pro ble mu, któ ry na bie ra w Pol sce aktu a l no œci.
Usta wo da w stwo jako instru ment kon tro li migra cji
Zmia ny usta wo da w stwa dotycz¹cego cudzo zie m ców
Im puls do zmian legi sla cy j nych w ob sza rze wy mia ru spra wied li wo œci
i spraw we wnê trz nych da³a Ko mi sja Eu ro pe j ska, któ ra w ra po r tach ro cz nych
za prio ry tet uzna³a zmia nê prze pi sów pra wnych re gu luj¹cych sta tus cu dzo ziem -
ców, tak ¿eby za pe w niæ zgod noœæ tych re gu la cji z pra wo da wstwem uni j nym.
W ra po r tach pod kre œlo no zna cze nie wpro wa dza nia zgod nych z pra wem uni j -
nym po sta no wieñ za po bie gaj¹cych nie le ga l nej imi gra cji (szcze gó l nie
 nielegalnemu za trud nia niu cu dzo zie m ców) oraz re gu luj¹cych przy j mo wa nie
za gra ni cz nych stu den tów i ³¹czenie rodzin.
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4  Oœwia d cze nie wyg³oszo ne 28 wrze œ nia 2011 roku pod czas kon fe ren cji w Wa r sza wie.
5  Sze rzej o wp³ywie in te gra cji z Uni¹ Euro pejsk¹ na pro ces two rze nia po li ty ki mi gra cy j nej 
Pol ski – por.: A. Ki cin ger, Be twe en Po lish In te rests and the EU In flu en ce – Po lish Mi gra tion
Po li cy De ve lo p ment 1989–2004, CEFMR 9/2005, Œrodko woeu rope j skie Fo rum Ba dañ Mi gra -
cy j nych, Wa r sza wa 2005 [do ku ment ro bo czy]; A. We inar, Euro pe i za cja pol skiej po li ty ki wo bec 
cu dzo zie m ców 1990–2003, Wy daw ni c two Na uko we „Scho lar”, Wa r sza wa 2006.
In sty tu cja ko or dy nuj¹ca wysi³ki Pol ski na rzecz przyst¹pie nia do Unii Eu ro pej -
skiej w dzie dzi nie kon tro lo wa nia gra nic i mi gra cji, czy li Mi ni ste r stwo Spraw
 Wewnêtrznych6, za ini cjo wa³a zmia ny usta wo da w cze, któ re mia³y na celu har mo -
ni za cjê z ac qu is com muna uta i re. Pod sta wo wym dzia³aniem z tym zwi¹za nym
by³o przy jê cie no wej usta wy o cu dzo zie m cach (z dnia 26 cze r w ca 1997 roku),
któ ra spe³nia³a wa ru nek Unii Eu ro pe j skiej wy pra co wa nia ca³oœcio wej bazy pra w -
nej, re gu luj¹cej wszy stkie kwe stie zwi¹zane z wja z dem cu dzo zie m ców do Pol ski,
ich po by tem i wy ja z dem z kra ju. Nowy akt pra w ny stwo rzy³ pod sta wy po li ty ki
mi gra cy j nej kra ju w trzech ob sza rach: okre œlaj¹c klu czo we po jê cia zgod nie
 z  zasa da mi Unii Eu ro pe j skiej, wpro wa dzaj¹c nowe in stru men ty zwa l cza nia nie -
legalnej mi gra cji, usta laj¹c ja s ne ko m pe ten cje po szcze gó l nych in sty tu cji.
Usta wa o cudzo zie m cach okre œli³a gru py pod le gaj¹ce kon tro li wja z du,
poby tu i wyja z du z kra ju, usta na wiaj¹c pod sta wo we nor my, gwa ran cje i pro -
ce du ry postê po wa nia urzêd ni ków i fun kcjo na riu szy s³u¿b pañ stwo wych
wobec tych osób. Zgod nie ze stan dar da mi Unii Euro pe j skiej, w jed nej usta wie
wymie nio no nor my pra w ne i san kcje, tworz¹c pod sta wê szcze gó³owej spe cy -
fi ka cji odpo wied nich pro ce dur wyko na w czych i umo ¿ li wiaj¹c odwo³ywa nie
siê od decy zji administracyjnych.
Okre œle nie pro ce dur dla ró¿ nych grup doce lo wych
Zgod nie z defi nicj¹ zawart¹ w usta wie, cudzo zie miec to oso ba nie maj¹ca
oby wa te l stwa pol skie go7, co ozna cza, ¿e wy³¹czo no z tej gru py oso by z pod -
wó j nym oby wa te l stwem – pol skim i obcym. PóŸ nie j sze popra wki do usta wy
o cu dzo zie m cach wpro wa dzi³y roz ró ¿ nie nie praw i obo wi¹zków miê dzy
dwie ma gru pa mi obco kra jo w ców – oby wa te la mi pañstw cz³onko wskich Unii
Euro pe j skiej i Euro pe j skie go Obsza ru Gospo dar cze go a oby wa te la mi pañstw
trze cich, któ rzy nadal pod le gaj¹ obo wi¹zko wi ubie ga nia siê o zez wo le nia na
pobyt i pra cê oraz, w okre œlo nych sytu a cjach, pro ce du rom zatrzy ma nia i wy -
da le nia. Kole j ne popra wki wpro wa dzi³y i roz wi nê³y zasa dy tra kto wa nia grup
o szcze gó l nych potrze bach i szcze gó l nym sta tu sie, kwa li fi kuj¹cych siê do
objê cia ukie run ko wa nym wspa r ciem jako ucho dŸ cy, oso by objê te inny mi for -
ma mi ochro ny, repa trian ci i posia da cze Kar ty Pola ka8.
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6  Mi ni ste r stwo Spraw We wnê trz nych do 18 grud nia 2011 roku dzia³a³o jako Mi ni ste r stwo
Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji (http://www.msw.gov.pl).
7  Art. 2 usta wy o cu dzo zie m cach.
8  Ka r ta Po la ka jest do ku men tem po twier dzaj¹cym polsk¹ na ro do woœæ obco kra jo w ców,
któ rzy nie maj¹ d³ugo ter mino we go ze z wo le nia na po byt i któ rzy s¹ oby wa te la mi jed ne go z kra -
jów da w ne go Zwi¹zku Ra dzie c kie go. Ka r ta ze z wa la na za trud nia nie i pro wa dze nie dzia³al no œci 
go spo da r czej, a jej po sia dacz po we ry fi ka cji na by wa pra wa do le ga l ne go po by tu w Pol sce
(wiza, ze z wo le nie).
Oprócz okre œle nia zasad poby tu regu la r nych migran tów, wpro wa dzaj¹c
popra wki w usta wie o cudzo zie m cach, stwo rzo no rów nie¿ mo¿ li woœæ ure gu -
lo wa nia sta tu su obco kra jo w ców, któ rzy prze sta li spe³niaæ warun ki lega l ne go
poby tu. By³a to konie cz na odpo wiedŸ na potrze by osób, któ re wje cha³y do
Pol ski lega l nie, ale pozo sta³y na jej tery to rium po up³ywie wa¿ no œci wizy lub
nie zdo³a³y uzy skaæ nie zbêd ne go zez wo le nia na pobyt. Dwie pie r wsze tury
amne stii dla migran tów, prze pro wa dzo ne w 2003 i 2007 roku, mia³y ogra ni -
czo ny zasiêg, sko rzy sta³o z nich bowiem jedy nie oko³o 4,5 tysi¹ca nie le ga l -
nych imi gran tów, z któ rych wiê kszoœæ sta no wi li oby wa te le Arme nii
i Wie t na mu. Ma³¹ popu la r noœæ pro gra mu przy pi sy wa no rygo ry sty cz nym
warun kom, któ rych nie by³a w sta nie spe³niæ wiê kszoœæ nie le ga l nych imi gran -
tów (poza wyka za niem zamie sz ka nia w Pol sce przez szeœæ lat wyma ga ne by³o
potwier dze nie Ÿród³a sta³ego docho du i tytu³u pra wne go do zakwa tero wa nia).
Pro gram nie przy ci¹gn¹³ naj wiê kszych grup imi gran tów – oby wa te li Bia³oru -
si, Rosji i Ukra i ny, któ rzy wole li nadal wje ¿ d¿aæ do Pol ski na pod sta wie wiz
krót koter mi no wych w poszukiwaniu zatrudnienia sezonowego.
Spo wo do wa ne przez Uniê Eu ro pejsk¹ zmia ny legi sla cy j ne mia³y po zy ty w -
ny wp³yw na po li ty kê azy low¹, usta na wiaj¹c do da t kow¹ fo r mê ochro ny. Usta -
wa o udzie la niu cu dzo zie m com ochro ny na te ry to rium Rze czypo spo li tej
Pol skiej9 wpro wa dzi³a sta tus po by tu tole ro wa ne go, przy zna wa ny oso bom,
któ re nie spe³niaj¹ wa run ków, aby otrzy maæ sta tus ucho dŸ cy, ale któ rych wy -
da le nie nie jest mo ¿ li we. Szcze gó l nie – zgod nie z Eu ro pejsk¹ Kon wencj¹
Praw Cz³owie ka – sta tus taki zo sta³ przy zna ny oso bom, któ rych „pra wo do ¿y -
cia, wol no œci i bez pie cze ñ stwa oso bi ste go by³oby za gro ¿o ne, mog³yby zo staæ
pod da ne to r tu rom albo nie lu dz kie mu lub po ni ¿aj¹cemu tra kto wa niu albo ka ra -
niu lub byæ zmu sza ne do pra cy lub po zba wio ne pra wa do rze te l ne go pro ce su
s¹do we go”. Wpro wa dze nie tej fo r my ochro ny by³o nie zbêd ne, ¿eby wyjœæ
naprze ciw po trze bom tych cze cze ñ skich ucho dŸ ców, któ rym nie mo ¿ na by³o 
przy znaæ sta tu su ucho dŸ cy, oraz w celu roz wi¹za nia kwe stii tych nie le gal nych
imi gran tów, któ rych to ¿ sa mo œci nie mo ¿ na usta liæ.
Wpro wa dze nie instru men tów kon tro li migra cji
Po czy naj¹c od grun to w nej no we li za cji usta wy o cu dzo zie m cach z 1997 ro -
ku, ko le j ne zmia ny tego pod sta wo we go aktu pra wne go wy po sa ¿a³y in sty tu cje
pa ñ stwo we, miê dzy in ny mi Stra¿ Gra niczn¹, w co raz sku tecz nie j sze na rzê dzia 
kon tro li le ga l no œci sta tu su cu dzo zie m ców. Ogra ni cze nia wpro wa dzo no na
wszy stkich eta pach pro ce du ry, w pie r wszej ko le j no œci za ostrzaj¹c wa run ki
uzy ska nia wizy i prze kro cze nia gra ni cy. Usta wo da w stwo wy cze r puj¹co wy -
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9  Usta wa z dnia 13 cze r w ca 2003 roku o udzie la niu cu dzo zie m com ochro ny na te ry to rium
Rze czypo spo li tej Pol skiej (Dz.U. z 2003 r., Nr 128, poz. 1176).
szcze gó l ni³o kry te ria od mo wy wy da nia wizy, w tym nie zgod noœæ miê dzy
zade kla ro wa nym i rze czy wi stym ce lem po by tu, nie wy sta r czaj¹ce œro d ki fi -
nan so we na czas po by tu lub brak za kwa tero wa nia. Zgod nie z no wy mi za sa da -
mi, kon su lo wie i fun kcjo na riu sze Stra ¿y Gra ni cz nej s¹ upo wa ¿ nie ni do
we ry fi ka cji in fo r ma cji po da wa nych przez obco kra jo w ca przez bez po œred ni
kon takt ze stron¹ za pra szaj¹c¹ lub z in ny mi pol ski mi in sty tu cja mi pa ñ stwo wy -
mi (na przyk³ad sa morz¹dami czy jednostkami Policji).
Akty pra w ne wpro wa dzi³y doda t ko we kon tro le wewn¹trz tery to rium kra -
ju. W usta wie o cudzo zie m cach wymie nio no powo dy odmo wy wyda nia zez -
wo le nia na pobyt. Wnio sek jest odrzu ca ny w wypa d ku usta le nia, ¿e
wnio sko da w ca nie jest w sta nie spe³niæ warun ków wchodz¹cych w sk³ad jed -
nej z trzech g³ównych kate go rii. Po pie r wsze, wnio sek zosta nie odrzu co ny,
jeœli nie mo¿ na wyka zaæ, ¿e wnio sko da w ca posia da wysta r czaj¹ce i sta³e
Ÿród³o docho du, ¿e wype³nia wobec Skar bu Pañ stwa zobo wi¹zania poda t ko -
we i inne oraz ¿e mo¿e oka zaæ tytu³ do zakwa tero wa nia (na przyk³ad umo wê
wynaj mu). Po dru gie, nazwi sko wnio sko da w cy nie mo¿e figu ro waæ w krajo -
wej bazie danych osób nie po¿¹danych ani w euro pe j skiej bazie danych osób
objê tych zaka zem wja z du na tery to rium Unii Euro pe j skiej (System Info rma -
cy j ny Schen gen). Po trze cie, wnio sek zosta nie odrzu co ny, jeœli zawie ra nie -
pra wdzi we info r ma cje, jeœli do³¹czo ne doku men ty s¹ sfa³szo wa ne lub jeœli
wnio sko da w ca nie uja w ni³ pod czas rozmowy kwalifikacyjnej wymaganych
informacji.
Przy jê te pra wo wpro wa dzi³o doda t ko wo san kcje wobec obco kra jo w ców
naru szaj¹cych zasa dy wja z du i poby tu. Nie le ga l ne prze kra cza nie gra ni cy
uzna no za prze stê p stwo sku t kuj¹ce osa dze niem w zak³adzie zamkniê tym
i wy da le niem (z zaka zem pono w ne go wja z du, obo wi¹zuj¹cym co naj mniej
trzy lata na tere nie ca³ej stre fy Schen gen). Popra wki do usta wy o cudzo zie m -
cach roz sze rzy³y listê przes³anek do wyda le nia o brak wyma ga nych œro d ków 
finan so wych i nie le ga l ne zatrud nie nie10. War to jed nak zauwa ¿yæ, ¿e przy -
mu so we wyda le nie (pod eskort¹) jest tyl ko œro d kiem dru go rzêd nym, sto so -
wa nym wte dy, gdy ist nie je ryzy ko ucie cz ki. G³ówn¹ form¹ wyda le nia jest
dobro wo l ny wyjazd na pod sta wie „zobo wi¹zania do opu sz cze nia”11, co jest
korzy st ne zarów no dla obco kra jo w ca (któ ry nie jest obci¹¿any koszta mi
przy mu so we go wyda le nia), jak i dla Stra ¿y Gra ni cz nej (któ ra nie musi uru -
cha miaæ doda t ko wych zaso bów). Po przy jê ciu zobo wi¹zania do opu sz cze nia 
cudzo zie miec pod le ga jedy nie rocz ne mu zaka zo wi pono w ne go wja z du do
Pol ski, ale wol no mu siê ubie gaæ o wizê do innych pañstw cz³onko wskich
Unii Euro pe j skiej.
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10  Art. 57 usta wy o cu dzo zie m cach.
11  Art. 88, ust. 2–3 usta wy o cu dzo zie m cach.
Usta le nie jas nych kom pe ten cji poszcze gó l nych insty tu cji
Refo r my prze pro wa dzo ne w 1990 roku okre œli³y dwa pod sta wo we orga -
ny odpo wie dzia l ne za pla no wa nie i rea li za cjê dzia³añ w zakre sie kon tro li
wja z du i poby tu cudzo zie m ców na tery to rium Pol ski. G³ówna linia podzia -
³u od dzie li³a stra te gi cz ny nad zór i odpo wie dzia l noœæ poli tyczn¹, le¿¹ce
w  gestii Mini ste r stwa Spraw Wewnê trz nych, od prze pro wa dza nia kon tro li,
co jest zada niem Stra ¿y Gra ni cz nej. Cen traln¹ rolê koor dy na cyjn¹ przy zna -
no mini ste r stwu, któ re zaj mu je siê wszy stki mi kwe stia mi bez pie cze ñ stwa
wewnê trz ne go, nad zo ruj¹c dzia³ania Poli cji i Stra ¿y Gra ni cz nej. Z dru giej
jed nak stro ny, Stra¿ Gra ni cz na ma wy³¹czn¹ kom pe ten cjê w zakre sie spra -
wo wa nia kon tro li w sto sun ku do cudzo zie m ców, pro wa dze nia docho dzeñ
i eg zek wo wa nia pro ce dur, takich jak rea d mi sja, zatrzy ma nie i wyda le nie nie -
le ga l nych imi gran tów. Usta wa o cudzo zie m cach okre œli³a kom pe ten cje
orga nów kon tro l nych, opi suj¹c ich rolê w ró¿ nych pro ce du rach, zasa dy
i spo so by wymia ny info r ma cji oraz pod sta wy wspó³pra cy. Poni ¿ej przed sta -
wio no obo wi¹zki zaan ga ¿o wa nych orga nów w wybra nych pro ce du rach,
wymie nio nych w usta wie o cudzo zie m cach i w innych powi¹zanych aktach
pra wnych.
Wy da wa nie ze z wo le nia na po byt. Wnio sek sk³ada siê w urzê dzie
 wojewódzkim, któ ry spra w dza, czy wnio sko da w ca spe³nia wa run ki okre -
œlo ne w usta wie o cu dzo zie m cach. S³u¿by ope ra cy j ne (Stra¿ Gra ni cz na,
Po li cja, Agen cja Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go) wy daj¹ opi niê, czy
wnio sko da w ca nie sta no wi za gro ¿e nia dla bez pie cze ñ stwa na ro do we go
i porz¹dku pub li cz ne go. Wy nik tych kon su l ta cji nie jest wi¹¿¹cy przy
 wydawaniu de cy zji, ale jest bra ny pod uwa gê. Od ne ga ty w nej de cy zji
 wojewody przys³ugu je odwo³anie do Urzê du do spraw Cu dzo zie m ców,
któ ry roz pa tru je spra wê, uw z glêd niaj¹c wszy stkie zmia ny w oko li cz no -
œciach lub do da t kow¹ do ku men ta cjê. Je œli dru ga in stan cja od rzu ci
odwo³anie, wo je wó dz ki s¹d admi ni stra cyj ny mo¿e przyj¹æ wnio sek je dy -
nie wów czas, gdy stwier dzi na ru sze nie pro ce dur w toku po stê po wa nia
w pie r wszych dwóch in stan cjach.
Za trzy my wa nie nie le ga l nych mi gran tów. Cu dzo zie m ców mo ¿ na za -
trzy maæ ty l ko w kon kre t nych oko li cz no œciach okre œlo nych przez pra wo12.
Za trzy ma nie jest upra w nio ne szcze gó l nie wte dy, gdy jest ono nie zbêd ne do 
sku te cz ne go prze pro wa dze nia wy da le nia lub co f niê cia ze z wo le nia na po -
byt sta³y (na przyk³ad je œli ist nie je uza sa d nio ne ry zy ko, ¿e cu dzo zie miec
mo¿e utrud niaæ wy ko na nie tych pro ce dur, pró buj¹c uciec). Mo¿e byæ rów -
nie¿ sto so wa ne wo bec osób usi³uj¹cych prze kro czyæ gra ni cê bez ze z wo le -
nia lub wo bec mi gran tów nie po sia daj¹cych do ku men tów na czas
Znaczenie polskich doœwiadczeñ w opracowaniu polityki... 91
12  Art. 97 usta wy o cu dzo zie m cach.
nie zbêd ny do usta le nia ich to ¿ sa mo œci. Stra¿ Gra ni cz na jest obe c nie je dyn¹ 
s³u¿b¹ pa ñ stwow¹ upo wa ¿ nion¹ do pro wa dze nia oœro d ków za trzy mañ.
Baza tych pla có wek obe j mu je dwa oœro d ki za trzy mañ krót koter mi no wych,
dwa strze ¿o ne mie j s ca za trzy ma nia d³ugo ter mino we go oraz czte ry oœro d ki
³¹czo ne, któ re mog¹ po mie œciæ nie mal tysi¹c za trzy ma nych.
 Funkcjonowanie ka ¿ de go obie ktu jest re gu lo wa ne przez li cz ne prze pi sy
we wnê trz ne, któ re pre cy zuj¹ za pi sy roz porz¹dzeñ mi ni stra spraw we wnêtrz -
nych, okre œlaj¹ce mi ni ma l ne gwa ran cje praw pro cedu ra l nych, wa run ki
 ¿ycia i or ga ni za cjê oœro d ka. S¹d ze z wa la na za trzy ma nie na okres nie prze -
kra czaj¹cy trzech mie siê cy, a jego de cy zja jest nie zbêd na do przed³u¿e nia
za trzy ma nia wyko ny wa ne go przez Stra¿ Gra niczn¹. Zgod nie z orze cze -
niem S¹du Naj wy ¿sze go, ca³ko wi ty czas za trzy ma nia cu dzo zie m ca (z ja -
kie ko l wiek po wo du) nie mo¿e prze kra czaæ dwu na stu mie siê cy. Po up³ywie
tego te r mi nu dana oso ba albo musi byæ sto so w nie wy da lo na, albo musi
otrzy maæ sta tus po by tu tole ro wa ne go.
Pro wa dze nie baz danych o cudzo zie m cach. Zdo l noœæ pol skich insty -
tu cji do wykry wa nia i iden ty fi ka cji nie le ga l nych imi gran tów zale ¿y od
dostê pu wszy stkich zaan ga ¿o wa nych pod mio tów do cen tra l nie zarz¹dza -
nych baz danych. Rodzaj gro ma dzo nych danych i dostêp do okre œlo ne go
zesta wu danych pre cy zu je usta wa o cudzo zie m cach oraz prze pi sy o ochro -
nie danych oso bo wych13. Ogó l nie rzecz bior¹c, zapi sy danych na temat
okre œlo ne go cudzo zie m ca wol no gro ma dziæ, prze cho wy waæ i ana li zo waæ
jedy nie w celu prze pro wa dze nia sto so w nych pro ce dur dotycz¹cych tej oso -
by, po uzy ska niu nie zbêd ne go zez wo le nia. Usta wa wyra Ÿ nie przy zna je
s³u¿bom pañ stwo wym pra wo do gro ma dze nia, prze twa rza nia i wnio sko wa -
nia o dostêp do info r ma cji na temat to¿ sa mo œci cudzo zie m ca, jego mie j s ca
zamie sz ka nia, oby wa te l stwa, opi su fizy cz ne go, wykszta³cenia i doœwia d -
cze nia zawo do we go14. Ponad to œle d czy mog¹ wery fi ko waæ zapi sy na temat 
wyro ków ska zuj¹cych, orze czeñ s¹dowych i bie¿¹cych dzia³añ pra wnych.
Usta wo we nor my sta no wi¹ pod sta wê wyko rzy sty wa nia i inte gra cji krajo -
wych baz danych, pro wa dzo nych przez Komen dê G³ówn¹ Stra ¿y Gra ni cz -
nej (rejestr prze kro czeñ gra ni cy), Mini ste r stwo Spraw Wewnê trz nych
(cen tra l ny rejestr POBYT) i Poli cjê (baza danych odci sków pal ców AFIS
i ewi den cja poja z dów CEPiK).
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13  Pod sta wy pra w ne i wa run ki za trzy my wa nia mi gran tów s¹ opi sa ne w art. 101–123 ustawy
o cu dzo zie m cach.
14  Za kres in fo r ma cji o cu dzo zie m cach, ja kie mog¹ byæ gro ma dzo ne i prze twa rza ne w cen -
tra l nych ba zach da nych, oraz ko m pe ten cje in sty tu cji pa ñ stwo wych w za kre sie ko rzy sta nia
z tych da nych s¹ ure gu lo wane w art. 124–134a usta wy o cu dzo zie m cach.
Usta no wie nie nie zbêd nych pod staw insty tucjo na l nych
Prze kszta³cenie Stra ¿y Gra ni cz nej w s³u¿bê migra cyjn¹
Pocz¹tki pol skiej Stra ¿y Gra ni cz nej jako nowo cze s nej s³u¿by kon tro li
migra cji siê gaj¹ 1990 roku, kie dy prze jê³a ona obo wi¹zki Wojsk Ochro ny
Pogra ni cza15. Utwo rze nie nowej s³u¿by wi¹za³o siê ze zmian¹ kon ce pcji kon -
tro li gra ni cz nej w warun kach swo bod ne go ruchu gra ni cz ne go, któ ry zosta³
uzna ny za pod sta wo we pra wo oby wa te l skie, oraz w obli czu nowych rodza jów
zagro ¿eñ towa rzysz¹cych szy b kie mu wzro sto wi ruchu gra ni cz ne go. Nowa
kon ce p cja bez pie cze ñ stwa gra nic by³a nie zbêd na, aby w³aœci wie wyko rzy staæ
nowe mo¿ li wo œci i reagowaæ na nowe wyzwania.
Nowa kon ce p cja odesz³a od defi ni cji obsza ru pod le gaj¹cego kon tro li,
 traktowanego jako w¹ski pas przy gra ni cz ny, któ ry jest patro lo wa ny przez
oddzia³y woj sko we zapo bie gaj¹ce ewen tua l ne mu prze kro cze niu gra ni cy
zarów no przez cudzo zie m ców, jak i przez w³asnych oby wa te li. Woj sko wa
orga ni za cja ochro ny gra nic opie ra³a siê na ¿o³nie rzach z pobo ru (sto sun ko wo
kró t ko szko lo nych), prze szko dach ci¹g³ych (dru ty kol cza ste i inne for my prze -
szkód tere no wych) i ogra ni cze niach swo bo dy poru sza nia siê w obsza rze przy -
gra ni cz nym. Mode lu tego nie mo¿ na by³o utrzy maæ po 1989 roku, kie dy
gra ni ce sta³y siê wro ta mi dla han d lu, migra cji zaro b ko wej i kon ta któw miê -
dzy lu dz kich, a nowe zagro ¿e nia, jak prze myt towa rów, szmu glo wa nie ludzi
i nie le ga l na imi gra cja, wymaga³y nowego sposobu reagowania.
Pro ces prze kszta³cenia Stra ¿y Gra ni cz nej w nowo czesn¹ s³u¿bê, bêd¹c¹
w sta nie spro staæ wspó³cze s nym wyzwa niom, obe j mo wa³ trzy g³ówne eta py:
profe sjona li za cjê per so ne lu, uspra w nie nie kon tro li na gra ni cach zew nê trz -
nych, pod jê cie nowych obo wi¹zków w zakre sie kon tro li lega l no œci poby tu na
ca³ym tery to rium kra ju. Refo r my nabra³y szy b sze go tem pa w latach poprze -
dzaj¹cych przyst¹pie nie do Unii Euro pe j skiej i stre fy Schen gen, kie dy Stra¿
Gra ni cz na ode gra³a klu czow¹ rolê w wype³nie niu zobo wi¹zañ Pol ski. Sukces
by³ wyni kiem woli poli ty cz nej kole j nych rz¹dów do kon tynu o wa nia reform,
jas ne go podzia³u zadañ okre œlo nych w stra te gii krajo wej (o czym bêdzie jesz -
cze mowa) i zape w nie nia odpo wied nich œro d ków finan so wych na ich
przeprowadzenie.
Rekru ta cja per so ne lu. Po³¹cze nie trzech wspo mnia nych wy¿ej czyn ni -
ków by³o wido cz ne w pie r wszym zada niu – profe sjona li za cji per so ne lu.
W tra kcie przegl¹du pol skie go syste mu zarz¹dza nia gra ni ca mi Komi sja
 Europejska zale ci³a, aby do 2006 roku ca³y per so nel Stra ¿y Gra ni cz nej sk³ada³
siê z pra co w ni ków zawo do wych, a s³u¿ba ¿o³nie rzy pobo ro wych zosta³a
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15  Usta wa z dnia 12 paŸ dzie r ni ka 1990 roku o Stra ¿y Gra ni cz nej (tekst jed no li ty: Dz.U.
z 2002 r., Nr 171, poz. 1399).
 zlikwidowana. Kole j ne doku men ty stra te gi cz ne (dwie krajo we stra te gie zin te -
gro wane go zarz¹dza nia gra ni ca mi z 2000 i 2002 roku oraz Plan dzia³ania
w za kre sie wdra ¿a nia doro b ku pra wne go Schen gen w Pol sce z 2005 roku)
wyzna czy³y ambi t ne cele redu kcji s³u¿by ¿o³nie rzy z pobo ru i podniesienia
pozio mu zatrud nie nia per so ne lu zawo do we go. Zmia ny mia³y na celu zwiê -
ksze nie ogó l nej licz by pra co w ni ków przy jed no cze s nej lik wi da cji s³u¿by
¿o³nie rzy pobo ro wych i wzro œcie licz by per so ne lu cywi l ne go. W pie r wszej
fazie refo r my zmia ny by³y jesz cze powo l ne – o ile w 2000 roku pobo ro wi
 stanowili bli sko 23% kor pu su fun kcjo na riu szy, o tyle dwa lata póŸ niej ich
udzia³ wyno si³ nadal nie mal 17%. Dru gi etap refo r my, prze pro wa dzo ny w la -
tach 2003–2006, prze wi dy wa³ zna cz nie szy b sze tem po zmian, zatrud nie nie
2,2  tysi¹ca fun kcjo na riu szy eta to wych w ci¹gu czte rech lat, przy jed no cze s -
nym zmnie j sza niu licz by pobo ro wych o 1,1 tysi¹ca osób rocz nie w ci¹gu
trzech lat. Ponad to zatrud nie nie per so ne lu cywi l ne go mia³o wzra staæ
o 250  nowych pra co w ni ków ka¿ de go roku, aby osi¹gn¹æ poziom 4,3 tysi¹ca,
co stanowi bli sko jedn¹ czwart¹ ca³ego personelu.
Prze su niê cie kon tro li na gra ni cê ze w nêtrzn¹. Od 21 grud nia 2007 roku
Pol ska w pe³ni re a li zu je po sta no wie nia uk³adu z Schen gen, znosz¹c re gu la r ne
kon tro le na 1908 ki lo me trach gra nic l¹do wych z Cze cha mi, Litw¹, Nie mca mi
i ze S³owacj¹. Kon tro le gra ni cz ne zo sta³y za cho wa ne i zin tensy fiko wa ne na
po zo sta³ym od cin ku gra ni cy (d³ugo œci 1163 ki lo me trów) z Bia³oru si¹, Rosj¹
i Ukra in¹. Aby za pe w niæ, ¿e libe ra li za cja wa run ków prze kra cza nia gra nic we -
wnê trz nych nie spo wo du je wzro stu nie le ga l nej mi gra cji, pod jê to wysi³ki
w celu wzmo c nie nia kon tro li na gra ni cy ze w nê trz nej. W zgo dzie z tym, co opi -
su je przy jê ty w 1997 roku „Plan bu do wy i w³¹cze nia stra ¿ nic Stra ¿y Gra ni cz -
nej w sy stem ochro ny wschod nie go od cin ka gra ni cy pa ñ stwo wej”, na lata
1998–2002 za pla no wa no utwo rze nie dwu dzie stu dwóch no wych stra ¿ nic i dzie -
siê ciu ko le j nych w la tach 2003–2006, co zwiê kszy³o pla no wan¹ li cz bê po ste -
run ków na gra ni cy ze w nê trz nej do dzie wiêæ dzie siê ciu piê ciu w 2006 roku. Ce -
lem by³o osi¹gniê cie stan dar du Unii Eu ro pe j skiej, prze wi duj¹cego od leg³oœæ
od 20 do 22 ki lo me trów miê dzy po szcze gól ny mi stra ¿ ni ca mi. Oz na cza³o to
zmnie j sze nie o po³owê d³ugo œci od cin ka gra ni cy chro nio ne go przez je den po -
ste ru nek (w 1998 roku od leg³oœæ ta wy no si³a œred nio 43 ki lo me try)16.
Rów no le gle z roz bu dow¹ in fra stru ktu ry po li ty ka za trud nia nia skon cen tro -
wa³a per so nel na gra ni cy ze w nê trz nej. Sku te cz noœæ tych dzia³añ mo ¿ na wy ka -
zaæ, ob se r wuj¹c prze su niê cie li cz by za trzy mañ z po wo du pró by nie lega l ne go
prze kro cze nia gra ni cy z jej od cin ka we wnê trz ne go na rzecz od cin ka ze w nêtrz -
nego. Ry su nek 1 po ka zu je isto t ne zmia ny, ja kie nast¹pi³y w 2008 roku, w pierw -
szym roku pe³nego wdro ¿e nia sy ste mu Schen gen, i w la tach na stê p nych.
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16  Por. tab. 1 w: P. Ka Ÿ mier kie wicz, The Po lish Ex pe rien ce in Con trol ling Il le gal Mi gra tion:
Les sons for EU Can di da tes and Nei g h bo urs, In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa 2007, s. 21.
Pod czas gdy w 2005 roku na we wnê trz nym od cin ku gra ni cy za trzy ma no
dwa razy wiê cej nie le ga l nych imi gran tów ni¿ na od cin ku ze w nê trz nym, to
w 2008 roku pro po rcje wy kry tych prób zmie ni³y siê na rzecz gra ni cy ze w nêtrz -
nej, a wiê kszoœæ nie le ga l nych imi gran tów jest za trzy my wa na ju¿ pod czas pró by
wja z du do Unii Eu ro pe j skiej17.
Wewnê trz na reor ga ni za cja. W 2001 roku, przed przyst¹pie niem Pol ski
do Unii Euro pe j skiej i stre fy Schen gen, Stra¿ Gra ni cz na zosta³a zreo rga nizo -
wa na tak, aby mog³a rea li zo waæ swo je nowe obo wi¹zki kon tro li lega l no œci
poby tu i zatrud nie nia cudzo zie m ców na ca³ym tery to rium kra ju. W Komen -
dzie G³ównej Stra ¿y Gra ni cz nej powo³ano Zarz¹d Ope ra cy j no-Œled czy, koor -
dy nuj¹cy dzia³ania jed no stek regio na l nych w zwa l cza niu nie le ga l nej migra cji, 
han d lu ludŸ mi, prze my tu i nie lega l ne go zatrud nia nia. Dzia³ania wewn¹trz
tery to rium kraju znalaz³y siê w gestii Nadwiœlañskiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej.
Po wej œciu do Unii Euro pe j skiej w stru ktu rach Stra ¿y Gra ni cz nej utwo rzo no
spe cja li sty czne jed no stki zaj muj¹ce siê cudzo ziem ca mi. Dnia 1 maja 2006 roku
w Komen dzie G³ównej utwo rzo no Zarz¹d do spraw Cudzo zie m ców, do któ re -
go zadañ nale ¿y: orga ni za cja dobro wo l nych powro tów, rea d mi sja i wyda la nie, 
odwo³ania od decy zji komen dan tów pla có wek Stra ¿y Gra ni cz nej oraz
wspó³pra ca z Uni¹ Euro pejsk¹ i inny mi pañ stwa mi cz³onko wski mi. W lutym
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Rysunek 1. Oso by zatrzy ma ne przez Stra¿ Gra niczn¹ w latach 2005–2010 za nie le ga l ne
prze kro cze nie zew nê trz nych (kolor nie bie ski) i wewnê trz nych (kolor cze r wo ny)
odcin ków gra ni cy pañ stwo wej
Źród³o: Sta ty sty ki Stra ¿y Gra ni cz nej.
17  Ibi dem, s. 25.
2007 roku, tu¿ przed pe³nym wdro ¿e niem syste mu Schen gen, we wszy stkich
jed no stkach tere no wych Stra ¿y Gra ni cz nej powo³ano wydzia³y do spraw
cudzo zie m ców.
Po pe³nym wdro ¿e niu zasad syste mu Schen gen zakres kom pe ten cji Stra ¿y
Gra ni cz nej w dzie dzi nie wykry wa nia, pro wa dze nia docho dzeñ i zatrzy my wa nia 
nie le ga l nych imi gran tów zosta³ szcze gó³owo okre œlo ny w wie lu aktach wyko -
na w czych mini stra spraw wewnê trz nych. W grud niu 2008 roku fun kcjo na riu sze 
Stra ¿y Gra ni cz nej uzy ska li upra w nie nia do pro wa dze nia wywia du œro dowi sko -
we go i prze szu ka nia loka lu mie szka l ne go18. W 2009 roku prze pi sy wyko na w -
cze okre œli³y szcze gó³owe warun ki, w jakich fun kcjo na riu sze mog¹ doko ny waæ
kon tro li lega l no œci poby tu i zatrud nie nia19. Nowe obo wi¹zki s¹ ene r gi cz nie rea -
li zo wa ne: o ile w 2009 roku Stra¿ Gra ni cz na prze pro wa dzi³a 649 kon tro li
zatrud nie nia, o tyle w 2010 roku ich licz ba wzros³a do 1537, a w 2011 roku ma
siê utrzy maæ wspó³czyn nik ponad stu kon tro li w mie si¹cu20.
Usta no wie nie mecha ni z mów wspó³pra cy miê dzy orga na mi
Wy mia na in fo r ma cji i do stêp do baz da nych. Isto t nym ele men tem pod -
no sze nia zdo l no œci pol skich s³u¿b kon tro l nych do œle dze nia i iden tyfi ko wa nia
nie le ga l nych mi gran tów by³o utwo rze nie cen tra l ne go re je stru cu dzo zie m ców
o na zwie POBYT. Zgod nie z art. 132 usta wy o cu dzo zie m cach, baza POBYT
sk³ada siê z ki l ku ko m po nen tów, obe j muj¹cych ca³y za kres pro ce dur do -
tycz¹cych cu dzo zie m ców. Re jestr za wie ra ewi den cjê wy da nych wiz, ze z wo -
leñ na po byt i do ku men tów to ¿ sa mo œci oraz do ku men ty to wa rzysz¹ce, jak
zapro sze nia wy da ne oso bom ubie gaj¹cym siê o krót kote rmi no wy po byt
w Pol sce. Ponad to s¹ gro ma dzo ne re je stry po stê po wañ i de cy zji w spra wie
 odmowy wja z du, zo bo wi¹zañ do opu sz cze nia kra ju i wy da leñ. Bazê da nych
POBYT pro wa dzi Urz¹d do spraw Cu dzo zie m ców, or gan pie r wszej in stan cji
wy daj¹cy de cy zje w spra wach ucho dŸ ców, dziê ki cze mu za wie ra ona ko m po -
nent isto t ny dla wszy stkich procedur nadawania statusu uchodŸcy.
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18  Rozporz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 23 grud nia 2008 roku
w spra wie wy wia du œro dowi sko we go prze prowa dzo ne go przez fun kcjo na riu szy Stra ¿y Gra nicz -
nej w po stê po wa niach pro wa dzo nych wo bec cu dzo zie m ców; roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw
We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 24 grud nia 2008 roku w spra wie try bu spra w dza nia lo ka lu 
przez fun kcjo na riu szy Stra ¿y Gra ni cz nej.
19  Rozporz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 20 lu te go 2009 roku
w sprawie prze pro wa dza nia przez fun kcjo na riu szy Stra ¿y Gra ni cz nej kon tro li le ga l no œci wy ko -
ny wa nia pra cy przez cu dzo zie m ców, pro wa dze nia dzia³al no œci go spo da r czej przez cu dzo zie m -
ców oraz po wie rza nia wy ko ny wa nia pra cy cu dzo zie m com; roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw
We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 19 li sto pa da 2009 roku w spra wie spo so bu prze pro wa dza -
nia kon tro li le ga l no œci po by tu cu dzo zie m ców na te ry to rium Rze czypo spo li tej Pol skiej.
20  In fo r ma cje prze ka za ne przez Stra¿ Gra niczn¹.
Usta wa o cudzo zie m cach przy zna je bez po œred ni dostêp do bazy POBYT
wszy stkim orga nom pañ stwo wym upo wa ¿ nio nym do pro wa dze nia dzia³alno -
œci kon tro l nej wobec cudzo zie m ców. Loka l ne jed no stki Stra ¿y Gra ni cz nej
i Po li cji mog¹ spra w dzaæ dane zatrzy ma nych cudzo zie m ców w celu usta le nia
ich to¿ sa mo œci lub potwier dze nia info r ma cji nie zbêd nych do zako ñ cze nia
 œledztwa. System info rma ty cz ny inte gru je z baz¹ POBYT tak ¿e dane gro ma -
dzo ne przez te s³u¿by w ich wewnê trz nych reje strach (na przyk³ad info r ma cje
Stra ¿y Gra ni cz nej o prze kra cza niu gra ni cy czy dane poli cy j nej bazy odci sków
pal ców AFIS). Zape w nie nie jed no stkom ope ra cy j nym tych s³u¿b dostê pu do
wspo mnia nych baz danych i ich inte gra cja spra wi³y, ¿e system zna cz nie skró -
ci³ czas potrze b ny na iden ty fi ka cjê obco kra jo w ców w tra kcie pro ce dur przy -
zna wa nia sta tu su ucho dŸ cy lub wyda le nia21.
Wspó³pra ca ope ra cy j na miê dzy Stra¿¹ Gra niczn¹ a Po licj¹. Za kres
wspó³pra cy i za sa dy ko mu ni ka cji miê dzy Stra¿¹ Gra niczn¹ a Po licj¹ zo sta³y
szcze gó³owo okre œlo ne w po ro zu mie niu ko men dan tów obu tych s³u¿b
z 17 cze r w ca 2004 roku. Po ro zu mie nie u³atwia wspó³pra cê ope ra cyjn¹, wpro -
wa dzaj¹c jej obo wi¹zek na wszy stkich po zio mach stru ktur s³u¿b w ten spo sób, 
¿e fun kcjo na riusz mo¿e od rzu ciæ pro œbê o udzie le nie po mo cy je dy nie wte dy,
gdy by jej spe³nie nie unie mo ¿ li wi³oby mu wy ko na nie w³as nych za dañ. O po -
moc mo ¿ na pro siæ na ka ¿ dym po zio mie, pocz¹wszy od po ste run ków, a w celu
prze pro wa dze nia do cho dze nia mo ¿ na powo³ywaæ wspó l ne ze spo³y ro bo cze.
Po ro zu mie nie po zwa la na wy mia nê in fo r ma cji z we wnê trz nych baz da nych
obu s³u¿b (re je strów prze kra cza nia gra ni cy i bazy da nych o prze stê p stwach)
i okre œla sy tu a cje, w któ rych stro ny in fo r muj¹ siê wza je m nie o prze stê p stwach 
zwi¹za nych z cu dzo ziem ca mi. Zgod nie z po ro zu mie niem, Po li cja in fo r mu je
Stra¿ Gra niczn¹ o ka ¿ dym za trzy ma niu mi gran ta z po wo du po dej rze nia
pope³nie nia prze stê p stwa, z ko lei Stra¿ Gra ni cz na po wia da mia Po li cjê o wszyst -
kich spra wach zwi¹za nych z han d lem lu dzi, fa³sze r stwa mi pa sz po r tów i wiz
lub przemytem towarów przez granicê pañstwa.
Wspó l ne kon tro le z Pañ stwow¹ Inspekcj¹ Pra cy. Zada nia zwi¹zane
z we ry fi kacj¹ lega l no œci zatrud nie nia cudzo zie m ców zna j duj¹ siê obe c nie
w ge stii zarów no Stra ¿y Gra ni cz nej, jak i Pañ stwo wej Inspe kcji Pra cy. Obie te
s³u¿by pro wadz¹ oddzie l ne dzia³ania kon tro l ne w zakre sie swo ich obo -
wi¹zków usta wo wych, podej muj¹ jed nak ró¿ ne for my wspó³pra cy, po -
cz¹wszy od wspó l nych szko leñ, wymia ny info r ma cji u³atwiaj¹cych
docho dze nia i prze ka zy wa nia doku men ta cji z kon tro li, a sko ñ czy wszy na
prze pro wa dza nych wspó l nie kon tro lach22.
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21  In fo r ma cje prze ka za ne przez Stra¿ Gra niczn¹.
22  Szcze gó³owe in fo r ma cje i omó wie nie sy ste mu baz da nych – por. P. Ka Ÿ mier kie wicz,
O. Lvo va, V. Chu mak, Co or di na ting Mi gra tion Po li cy in Ukra i ne: Les son from Po land,
IPA/ICPS, Ki jów 2009, s. 38.
Wspó³pra ca Pa ñ stwo wej In spe kcji Pra cy ze Stra¿¹ Gra niczn¹, ure gu lo wa -
na w umo wie miê dzy tymi in sty tu cja mi23, od by wa siê na szcze b lu cen tra l nym
(miê dzy cen tra la mi obu in sty tu cji) i na szcze b lu lo ka l nym, z udzia³em po -
wiatowych in spe kto ra tów pra cy i jed no stek Stra ¿y Gra ni cz nej. Ponad to
 wewnêtrzne prze pi sy Pa ñ stwo wej In spe kcji Pra cy wy ma gaj¹, ¿eby wszy stkie
kon tro le do tycz¹ce zna cz nej li cz by obco kra jo w ców by³y pro wa dzo ne wspó l -
nie ze Stra¿¹ Gra niczn¹. W la tach 2008–2010 obie in sty tu cje prze pro wa dzi³y
³¹cz nie 467 wspó l nych kon tro li, a w 329 wy pa d kach Pa ñ stwo wa In spe k cja
Pra cy wyst¹pi³a do Stra ¿y Gra ni cz nej z wnio skiem o kon tro lê le ga l no œci za -
trud nie nia cu dzo zie m ców. Z ko lei in spe k cja prze pro wa dzi³a ³¹cz nie 169 kon -
tro li na wnio sek Stra ¿y Gra ni cz nej24.
Przy jê cie podej œcia syste mo we go 
– wyzwa nia i osi¹gniê cia
Eta py roz wo ju pol skiej poli ty ki migra cy j nej
Roz wój poli ty ki migra cy j nej Pol ski poka zu je zarów no trud no œci, jak
i  mo¿liwoœci, przed jaki mi stoi nowy kraj imi gra cji, któ ry pró bu je okre œliæ
cele, para me try i instru men ty swo jej poli ty ki dotycz¹cej warun ków przy by cia
cudzo zie m ców, ich poby tu, zatrud nie nia i inte gra cji. Pro ces opra co wa nia
krajo wej poli ty ki migra cy j nej mo¿ na podzie liæ na trzy eta py, któ rych gra ni ce
s¹ w przy bli ¿e niu wyzna czo ne przez dwa wa¿ ne wyda rze nia – przyst¹pienie
Polski do Unii Europejskiej i systemu Schengen.
Pie r wszy etap roz pocz¹³ siê w 1997 roku, wraz z przy jê ciem pie r wszej
wer sji nowo cze s nej usta wy o cudzo zie m cach, i przy niós³ kil ka zmian
 prawnych, któ re zape w ni³y wiê cej mecha ni z mów kon tro li (har mo ni za cja
z do rob kiem pra wnym Unii Euro pe j skiej). Okres ten, obe j muj¹cy nego cja cje
w spra wie warun ków przyst¹pie nia do Unii Euro pe j skiej, cha ra kte ryzo wa³o
wspó³ist nie nie coraz bar dziej repre sy j nych metod (wyni kaj¹cych z trwaj¹cego 
pro ce su „euro pe i za cji” kon tro li gra ni cz nych i migra cy j nych), utrzy muj¹ce siê
restry kcy j ne warun ki dostê pu do ryn ku pra cy i sto sun ko wo libe ra l na poli ty ka
wizo wa, szcze gó l nie wobec oby wa te li s¹sied nich pañstw spo za Unii Euro pe j -
skiej. W tym okre sie, przed 2004 rokiem, poli ty ka wobec cudzo zie m ców by³a
bar dzo nie jed no li ta, z ele men ta mi kon ty nu a cji (poli ty ka w spra wie wiz i ryn ku 
pra cy), poja wiaj¹cymi siê nowy mi rama mi pra wny mi (przy jê cie porz¹dku
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23  Umo wa Ko men dan ta G³ów ne go Stra ¿y Gra ni cz nej oraz G³ów ne go In spe kto ra Pra cy
w spra wie za sad wspó³pra cy Stra ¿y Gra ni cz nej i Pa ñ stwo wej In spe kcji Pra cy z dnia 18 kwie t nia 
2008 roku.
24  In fo r ma cje prze ka za ne przez Pa ñ stwow¹ In spe kcjê Pra cy.
pra wne go Unii Euro pe j skiej) i ca³kowi tym bra kiem dzia³añ w kil ku obsza rach
(inte gra cja spo³ecz na dla zde cy do wa nej wiê kszo œci imi gran tów). Na tle ogó l -
ne go zaostrze nia kon tro li na uwa gê zas³ugu je jed nak mecha nizm z³ago dze nia
poli ty ki – amne stia, któr¹ objê to po raz pie r wszy w 2003 roku œci œle okre œlon¹
gru pê nie le ga l nych imigrantów.
Dru gi etap – obe j muj¹cy lata 2004–2007 – patrz¹c z per spe kty wy cza su,
mo¿ na okre œliæ jako prze j œcio wy. W tym okre sie pod da no w w¹tpli woœæ pew -
ne za³o¿e nia w zakre sie potrzeb dotycz¹cych imi gra cji. Wobec zna cz nej ska li
i trwa³oœci odp³ywu pol skich pra co w ni ków za gra ni cê utra ci³y swoj¹ moc
argu men ty prze ciw ko wiê kszej otwa r to œci ryn ku pra cy dla cudzo zie m ców,
któ re domi no wa³y w latach dzie wiê æ dzie si¹tych XX wie ku, w warun kach
wyso kie go bez ro bo cia. W odpo wie dzi na postu la ty pol skich przed siê bio r ców
(zw³asz cza z bran ¿y rol ni czej i budo w la nej) i ze wzglê du na poja wiaj¹cy siê
nie do bór pra co w ni ków w kil ku sekto rach, mini ster pra cy i poli ty ki spo³ecz -
nej wyda³ 30 sie r p nia 2006 roku roz porz¹dze nie zez wa laj¹ce oby wa te lom
pañstw s¹sia duj¹cych z Polsk¹ (Bia³oru si, Rosji i Ukra i ny) po dej mo waæ
pracê se zo now¹ w rol ni c twie bez konie cz no œci ubie ga nia siê o pozwo le nie
na pra cê. W tym okre sie dostêp do tery to rium Pol ski sta³ siê jed nak trud nie j -
szy, ponie wa¿ wpro wa dzo no op³aty za wizy krót kote rmi no we, dosto so wuj¹c 
prze pi sy do zasad umo wy z Schen gen. Dopro wa dzi³o to do spa d ku ruchu
gra ni cz ne go wzd³u¿ wschod niej gra ni cy Pol ski. Rosn¹ce ogra ni cze nia w za -
kre sie warun ków wja z du i lega l no œci poby tu w po³¹cze niu z coraz wiêksz¹
sku te cz no œci¹ kon tro li na gra ni cy i wewn¹trz kra ju uœwia do mi³y, ¿e bez
nowych regu la cji pra wnych spo ra gru pa cudzo zie m ców bêdzie nadal prze -
by waæ w Pol sce bez ure gulo wa ne go sta tu su, co mo¿e gro ziæ naru sze niem ich 
praw. W ramach zmian pra wa dotycz¹cego cudzo zie m ców, pro wa dzo nych
w celu har mo ni za cji z pra wem uni j nym, w 2007 roku og³oszo no kolejn¹
amne stiê migra cyjn¹.
Jed no cze œ nie cz³onko stwo w Unii Euro pe j skiej ozna cza³o konie cz noœæ
wpro wa dze nia dzia³añ na rzecz inte gra cji ró¿ nych kate go rii cudzo zie m ców,
pocz¹wszy od osób, któ re wyma gaj¹ ochro ny. O ile pro je kty finan so wa ne
z Eu rope j skie go Fun du szu na rzecz Inte gra cji Oby wa te li Pañstw Trze cich
nadal mia³y ogra ni czo ny zasiêg, ponie wa¿ nie wpro wa dzo no w ¿ycie
ca³oœcio wej poli ty ki inte gra cji, o tyle pozwo li³y one eks per tom i pra kty kom
oce niæ potrze by ró¿ nych grup doce lo wych i zasu ge ro waæ pod jê cie odpo wied -
nich dzia³añ poli ty cz nych w kole j nym eta pie roz wo ju stra te gii. Akce sja do
Unii Euro pe j skiej mia³a jesz cze jeden pozy ty w ny sku tek – cz³onko stwo i do -
sto so wa nie pra wo da w stwa pozwo li³y uja w niæ nie do sta t ki ofi cja l nych dzia³añ
i pod kre œliæ istotn¹ rolê spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go zarów no jako pod mio -
tu podej muj¹cego dzia³ania skierowane do migrantów, jak i partnera, z którym 
nale¿y konsultowaæ strategiczne kierunki polityki pañstwa.
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Trze ci (obec ny) etap roz wo ju poli ty ki roz pocz¹³ siê w koñ cu 2007 roku,
kie dy Pol ska sta³a siê pe³nopra w nym cz³onkiem stre fy Schen gen, w ca³oœci
wdra ¿aj¹c doro bek pra w ny Unii Euro pe j skiej w dzie dzi nie wymia ru spra -
wied li wo œci i spraw wewnê trz nych. W tym okre sie zako ñ czo no pro ces trans -
po zy cji euro pe j skich norm i stan dar dów w pra wo da wstwie, a d³uga deba ta na
temat kie run ków krajo wej poli ty ki migra cy j nej, pro wa dzo na wœród urzêd ni -
ków, eks per tów i pra kty ków, zaowo co wa³a pro je ktem ca³oœcio we go doku -
men tu stra tegi cz ne go, któ ry Mini ste r stwo Spraw Wewnê trz nych przed³o¿y³o
na pocz¹tku 2011 roku do kon su l ta cji ze spo³ecze ñ stwem oby wa te l skim.
Doku ment odzwie rcie d la rodz¹cy siê kon sen sus, ¿e wobec zna cz ne go
odp³ywu si³y robo czej imi gran ci mog¹ ode graæ rolê w wype³nie niu luk w nie -
któ rych sekto rach, a wobec imi gran tów ju¿ prze by waj¹cych w Pol sce powin -
no siê podj¹æ akty w ne dzia³ania na rzecz ich inte gra cji. Doœwia d cze nia
z pio nie r skich ini cja tyw uwz glê d nio no przy opra co wy wa niu kole j nej tury
amne stii migra cy j nej, któ ra wej dzie w ¿ycie w pie r wszej po³owie 2012 roku,
a ta k ¿e przy libe ra li za cji warun ków u³atwio ne go dostê pu do ryn ku pra cy dla
oby wa te li Ukra i ny. Po pocz¹tko wym spa d ku ruchu gra ni cz ne go, zwi¹zanym
z wej œciem do stre fy Schen gen, Pol ska zdo³a³a odbu do waæ pozy cjê lide ra pod
wzglê dem licz by ró¿ ne go typu wiz wyda wa nych oby wa te lom kra jów Par t ne r -
stwa Wschod nie go oraz oby wa te lom Bia³oru si i Rosji. Jed no cze œ nie pol ska
Stra¿ Gra ni cz na notu je coraz wiêksz¹ sku te cz noœæ w zwa l cza niu nie le ga l nej
migracji, przenoszeniu ciê¿aru kontroli z granic wewnêtrznych na zewnêtrzne
i zintensyfikowaniu – wraz z innymi s³u¿bami (na przyk³ad Pañstwow¹
Inspekcj¹ Pracy) – kontroli legalnoœci statusu cudzoziemców w kraju.
Inte gra cja euro pe j ska jako bodziec do przy jê cia
sko ordy nowa ne go podej œcia
Przed kra ja mi Par t ne r stwa Wschod nie go – rów no le gle z wysi³kami na
rzecz zwiê ksze nia mo¿ li wo œci tech ni cz nych, wzro stu licz by per so ne lu i po -
pra wy norm – stoi zada nie orga ni za cji i roz dzia³u œro d ków, co wi¹¿e siê
z przy jê ciem krajo wej stra te gii uwzglêdniaj¹cej wszy stkie zaan ga ¿o wa ne
insty tu cje. Pro ces ten obe j mu je jas ne okre œle nie kom pe ten cji insty tu cji cen tra -
l nych i ich s³u¿b ope ra cy j nych w rea li za cji fun kcji kon tro l nych, zape w nie nie
nie zbêd nych œro d ków bud¿e to wych na rea li za cjê posta wio nych zadañ i po -
dzia³ pro ce su reform na zada nia przy dzie lo ne poszcze gó l nym wydzia³om
i jed no stkom. Gru zja wdra ¿a obe c nie krajo wy plan orga ni za cji pra cy wszy st -
kich insty tu cji dzia³aj¹cych na rzecz poprawy skutecznoœci kontroli granic
i przep³ywu migrantów do kraju i przez jego terytorium.
Pol ska – bêd¹c jed nym z pio nie rów w tej dzie dzi nie – mo¿e prze ka zaæ
 cenne doœwia d cze nie w zakre sie pla no wa nia i pro wa dze nia dzia³añ w ramach
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zin te gro wane go zarz¹dza nia gra ni ca mi, któ re jest obe c nie rea li zo wa ne
w  Gruzji. Po decy zji poli ty cz nej w spra wie roz po czê cia nego cja cji akce sy j -
nych i po wpro wa dze niu fun da men tal nych zmian pra wnych (przy jê cie zmie -
nio nej usta wy o cudzo zie m cach w 1997 roku) nie zbêd nym ele men tem by³o
pla no wa nie dzia³añ wszy stkich odpo wie dzia l nych depa r ta men tów i agen cji
w ce lu osi¹gniê cia osta te cz nych celów. Koor dy na cja dzia³añ prze bie ga³a na
dwóch pozio mach: stra te gi cz nym, obe j muj¹cym uzgod nie nie dzia³añ ró¿ nych
mini sterstw, i ope ra cy j nym, zape w niaj¹cym opty maln¹ alo ka cjê zasobów
i od po wied ni harmonogram dzia³añ s³u¿b bezpoœrednio odpowiedzialnych za
kontrolê granic i migracji.
Na pozio mie Rady Mini strów uru cho mio no pro ces koor dy no wa nia dzia³añ 
wszy stkich mini sterstw, któ rych kom pe ten cje obe j muj¹ zagad nie nia zwi¹zane 
z zarz¹dza niem gra ni ca mi i migracj¹. Zarz¹dze niem Pre ze sa Rady Mini strów
z dnia 30 paŸ dzie r ni ka 1998 roku utwo rzo no Miê dzy reso rto wy Zespó³ do
spraw Zago spoda ro wa nia Gra ni cy Pañ stwo wej, któ ry opra co wa³ wie le doku -
men tów stra te gi cz nych okre œlaj¹cych ramy dzia³añ pañ stwa w zakre sie
zarz¹dza nia gra ni ca mi: Plan zago spoda ro wa nia gra ni cy pañ stwo wej
w 2000 ro ku, Pro gram zago spoda ro wa nia gra ni cy pañ stwo wej w latach
2000–2002 oraz Za³o¿e nia stra te gii zago spoda ro wa nia granicy pañstwowej
do 2010 roku.
Na pozio mie ope ra cy j nym g³ówn¹ rolê ode gra³o Mini ste r stwo Spraw
Wewnê trz nych, nad zo ruj¹ce pra cê insty tu cji bez po œred nio odpo wie dzia l -
nych za zarz¹dza nie gra ni ca mi. Resort ten otrzy ma³ zada nie opra co wa nia
pie r wsze go doku men tu pla ni sty czne go wœród wszy stkich kra jów kan dy -
duj¹cych, któ ry póŸ niej sta³ siê stan dar do wym narzê dziem pla no wa nia
dzia³añ w tym obsza rze. Doku ment, zaty tu³owa ny Pol ska – stra te gia zin te -
gro wane go zarz¹dza nia gra ni ca mi, zosta³ opub li ko wa ny w 1998 roku
i  zaktualizowany w cze r w cu 2000 roku. Wyzna czy³ on wszy stkie nie zbêd ne
zada nia, jakie pañ stwo pol skie powin no podj¹æ, a¿ do pla no wa nej daty prze -
kszta³cenia pol skiej gra ni cy w zew nêtrzn¹ gra ni cê Unii Euro pe j skiej
(31 grud nia 2002 roku).
Doku ment ten ode gra³ wa¿n¹ rolê w dopro wa dze niu do tego, ¿e mimo nie -
zna cz nych opó Ÿ nieñ Pol ska zdo³a³a pomy œl nie zako ñ czyæ roz mo wy na temat
roz dzia³u dotycz¹cego wymia ru spra wied li wo œci i spraw wewnê trz nych oraz
¿e wra ¿ li wa dzie dzi na bez pie cze ñ stwa gra nic nie sta³a siê prze szkod¹ w inte -
gra cji kra ju z Uni¹ Euro pejsk¹. Sukces odnie sio no dziê ki trzem czyn ni kom.
Po pie r wsze, doku ment podzie li³ obo wi¹zki, nie pozo sta wiaj¹c ¿ad nych
w¹tpli wo œci co do tego, któ ry depa r ta ment bêdzie siê zaj mo wa³ jaki mi zada -
nia mi, usta li³ rów nie¿ wi¹¿¹ce ter mi ny. Po dru gie, doku ment okre œli³
 przydzia³ fun du szy prze zna czo nych na roz wój infra stru ktu ry gra ni cz nej, z po -
dzia³em wed³ug zadañ i wed³ug insty tu cji odpo wie dzia l nej. To pomog³o
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rz¹dowi zmo bi li zo waæ zaso by krajo we i ziden tyfi ko waæ luki, któ re wyma ga³y 
zew nê trz ne go finan so wa nia. Po trzecie, dokument mia³ wyraŸnego
„w³aœciciela” i ustalone mechanizmy monitoruj¹ce jego wdra¿anie.
Opra co wa nie ca³oœcio wej krajo wej kon ce pcji migra cji
Do cza su zako ñ cze nia pro ce su inte gra cji z Uni¹ Euro pejsk¹ Pol ska nie
opra co wa³a stra te gi cz nej kon ce pcji krajo wej poli ty ki migra cy j nej. Mo¿ na to
przy pi saæ wspó³ist nie niu nie ko rzy stne go oto cze nia poli ty cz ne go oraz nie do -
sta t ków w zakre sie ram insty tucjo na l nych i tra kto wa nia migra cji w poli ty ce
pañ stwa. Po pie r wsze, o ile przyst¹pie nie do Unii Euro pe j skiej sta³o siê impu l -
sem do zwiê ksze nia wysi³ków w wybra nych obsza rach kon tro li gra ni cz nej
i mi gra cy j nej, o tyle pro ces reform w tym okre sie pod kre œla³ raczej aspekt bez -
pie cze ñ stwa. Potrze ba spro sta nia zobo wi¹zaniom akce sy j nym przez dosto so -
wa nie usta wo da w stwa pozo sta wi³a nie wie le mie j s ca na rozwój ca³oœciowej
strategii polityki migracyjnej, obejmuj¹cej aspekty spo³eczne i ekonomiczne.
Po dru gie, odpo wie dzia l noœæ za spra wy migra cji jest roz pro szo na miê dzy
kil ko ma insty tu cja mi na szcze b lu cen tra l nym. Mini ste r stwo Spraw Wewnê trz -
nych jest orga nem pla nuj¹cym i koor dy nuj¹cym wszy stkie aspe kty zarz¹dza -
nia migracj¹ zwi¹zane z bez pie cze ñ stwem. Resort ten spra wu je nad zór nad
dzia³alno œci¹ s³u¿b ope ra cy j nych prze pro wa dzaj¹cych kon tro le lega l no œci
wja z du i poby tu cudzo zie m ców – Stra ¿y Gra ni cz nej i Poli cji. Mini ster spraw
wewnê trz nych nad zo ru je ponad to pra cê insty tu cji wydaj¹cych decy zje w spra -
wie sta tu su poby tu – Urzê du do spraw Cudzo zie m ców i woje wo dów. Jed no -
cze œ nie Mini ste r stwo Pra cy i Poli ty ki Spo³ecz nej odgry wa coraz wiêksz¹ rolê
w pol skim syste mie zarz¹dza nia migracj¹, jest bowiem odpo wie dzia l ne za
prowadzenie programów integracyjnych i u³atwienie migrantom w³¹czenia siê 
w rynek pracy.
Opra co wa nie ca³oœcio wej kon ce pcji, obe j muj¹cej wszy stkie aspe kty zja -
wi ska migra cji, zosta³o tak ¿e opó Ÿ nio ne z powo du niskie go prio ry te tu tego
pro ble mu w poli ty ce pañ stwa. Do 2004 roku w krajo wych doku men tach stra -
te gi cz nych nie wie le uwa gi poœwiê ca no mie j s cu migran tów w pol skim
spo³ecze ñ stwie i w pol skiej gospo da r ce. Utrzy ma no ogra ni cze nia w dostê pie
do ryn ku pra cy wobec cudzo zie m ców, któ rzy zosta li uzna ni jedy nie za uzu -
pe³nie nie si³y robo czej w sekto rach odno to wuj¹cych powa ¿ ny brak pra co w ni -
ków. Takie podej œcie wyni ka³o z opi nii na temat przy czyn utrzy my wa nia siê
wyso kie go bez ro bo cia. Pol ska poli ty ka wizo wa kon cen tro wa³a siê na z³ago -
dze niu wyma gañ dotycz¹cych kró t kie go poby tu dla zna cz nej licz by imi gran -
tów z s¹sied nich kra jów Wspól no ty Nie pod leg³ych Pañstw. Pro gra my
integracyjne pañstwa dla wybranych kategorii imigrantów utworzono dopiero
po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej.
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Pra ce nad krajow¹ stra te gi¹ migra cji nabra³y tem pa po wej œciu Pol ski
do Unii Euro pe j skiej i przyst¹pie niu do stre fy Schen gen. By³o to zwi¹zane
z rosn¹c¹ œwia do mo œci¹ konie cz no œci zatrud nia nia zagra ni cz nych pra co w -
ni ków w obli czu zna cz ne go odp³ywu pol skich robo t ni ków do Euro py
Zachod niej. Kolejn¹ zachêt¹ by³o poja wie nie siê dia spor imi gran tów
(ormia ñ skiej, wie t na m skiej) i utrwa le nie siê sta³ych szla ków i mode li
migra cji wahad³owej miê dzy zachod ni mi regio na mi Bia³oru si i Ukra i ny
a Polsk¹. Po trze cie, inte gra cja z Uni¹ Euro pejsk¹ roz sze rzy³a zakres zain -
te re so wañ pol skich insty tu cji pañ stwo wych, wpro wa dzaj¹c takie kwe stie,
jak po¿¹dany model inte gra cji, ucze st ni c two imi gran tów w ¿yciu pub li cz -
nym, ³¹cze nie rodzin, doda t ko wa ochro na dla wybra nych grup cudzo zie m -
ców i bez pañ stwo w ców.
Nie zbêd ne do opra co wa nia jed ne go stra tegi cz ne go doku men tu w zakre sie
poli ty ki migra cy j nej by³o powo³anie 14 lute go 2007 roku Zespo³u do spraw
migra cji, bêd¹cego orga nem dora d czym przy Pre ze sie Rady Mini strów odpo -
wie dzia l nym za koor dy na cjê dzia³añ zwi¹zanych z roz wo jem stra te gii.
W sk³ad komi te tu, któ re mu prze wod ni czy mini ster spraw wewnê trz nych,
wchodz¹ przed sta wi cie le mini sterstw i insty tu cji pañ stwo wych zaan ga ¿o wa -
nych w rea li za cjê krajo wej poli ty ki migra cy j nej. Komi tet odpo wia da miê dzy
inny mi za ana li zo wa nie kie run ków reform pra wnych i insty tucjo na l nych
w po li ty ce migra cy j nej pañ stwa oraz za sk³ada nie Radzie Mini strów pro po zy -
cji dotycz¹cych po¿¹danych zmian poli ty ki i kom pe ten cji ró¿ nych insty tu cji.
Jed na z grup robo czych komi te tu otrzy ma³a zada nie opra co wa nia krajo wej
stra te gii migra cji, uzgod ni³a wnio ski (pro wadz¹c regu la r ne spo t ka nia i sta³¹
wspó³pra cê z eks per ta mi) i przed sta wi³a pro jekt doku men tu do konsultacji
spo³ecznych. W grudniu 2011 roku ostateczna wersja strategii zosta³a
przekazana do akceptacji przez premiera.
Doku ment Poli ty ka migra cy j na Pol ski – stan obe c ny i postu lo wa ne
dzia³ania sta no wi przegl¹d wszy stkich dzie dzin poli ty ki migra cy j nej pañ -
stwa i wska zu je prio ry te ty dzia³añ rz¹du. Do rapo r tu ogó l ne go do³¹czo no
plan dzia³ania, któ ry ma na celu zape w nie nie, ¿eby wszy stkie zaan ga ¿o wa ne
insty tu cje pro wa dzi³y spó j ne pra ce, a ini cja ty wy dotycz¹ce migra cji by³y
rea li zo wa ne efe kty w nie. Doku ment przed sta wia dia g no zê i zale ce nia w wie -
lu dzie dzi nach poli ty ki migra cy j nej, w tym w lega l nej i nie le ga l nej migra cji,
oby wa te l stwie i repa tria cji, ochro nie i inte gra cji cudzo zie m ców. Stra te gia
okre œla prio ry te ty przy j mo wa nia cudzo zie m ców, upra sz cza pro ce du ry
wyda wa nia zez wo leñ na pobyt i na pra cê, pro po nu je amne stiê dla nie le ga l -
nych imi gran tów. War to zauwa ¿yæ, ¿e doku ment wska zu je potrze bê opra co -
wa nia sku te cz nych pro gra mów inte gra cji i zwiê ksze nia œwia do mo œci
pol skie go spo³ecze ñ stwa w kwe stii mie j s ca migran tów i ich spe cy fi cz nych
potrzeb.
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Naj no wsze roz wi¹zania
Od mo men tu przyst¹pie nia do Unii Eu ro pe j skiej Pol ska sta ra siê od po -
wia daæ na now¹ sy tu a cjê mi gra cyjn¹, utrzy muj¹c li be ra l ne wa run ki prze kro -
cze nia gra ni cy dla oby wa te li wschod nich kra jów s¹sie dz kich, wype³niaj¹c
luki na ryn ku pra cy po wsta³e w wy ni ku emi gra cji za ro b ko wej na du¿¹ ska lê
oraz re gu luj¹c sta tus za gra ni cz nych re zy den tów przez sze ro ki pro gram
amne stii dla mi gran tów. Cho cia¿ roz wi¹za nia te sta no wi¹ kon ty nu a cjê wczeœ -
nie jszych dzia³añ (o czym by³a ju¿ mowa), to s¹ one wpro wa dza ne w no wym
oto cze niu po li ty cz nym, bêd¹c czê œci¹ po li ty ki krajo wej bu do wa nej na fun -
da men cie do ro b ku pra wne go Unii Eu ro pe j skiej. Jest to wi do cz ne na
przyk³ad w dzie dzi nie wiz, w któ rej Pol ska wdra ¿a prze pi sy umo wy z Schen -
gen, lub w za kre sie do sto sowy wa nia pra wa, w któ rym to ob sza rze Pol ska
musi spe³niaæ ta k ¿e od po wied nie no r my eu ro pe j skie, pod daj¹c le ga li za cjê
pobytu pe w nym ogra ni cze niom, wy ni kaj¹cym z wy ma gañ porz¹dku pub -
licznego i bez pie cze ñ stwa.
Akty w na po li ty ka wi zo wa. Pol ska w ra mach po li ty ki wi zo wej utrzy mu je
pra kty kê u³atwia nia wja z du oby wa te lom pañstw Par t ne r stwa Wschod nie go
i Ro sji, co, z jed nej stro ny, prze ja wia siê du¿¹ liczb¹ wy da wa nych wiz, z dru -
giej zaœ stro ny – sto sun ko wo gêst¹ sie ci¹ pla có wek kon su la r nych w tym re gio -
nie. Li cz ba wiz wy da wa nych przez pol skie pla ców ki kon su la r ne wci¹¿ ro œ nie
– z 789 017 wiz wszy stkich ty pów wy da nych w 2009 roku do 895 545 wiz wy -
da nych w 2010 roku (co sta no wi wzrost o pra wie 14%). Wed³ug pol skie go
 Ministerstwa Spraw Za gra ni cz nych, na Ukra i nie, sk¹d po cho dzi naj wiê cej
wnio sków o przy zna nie wizy, od se tek od rzu co nych wnio sków by³ jed nym
z naj ni ¿ szych w Unii Eu ro pe j skiej i wy niós³ za le d wie 2,9%. Rozk³ad geo -
gra ficz ny przy zna wa nych wiz wy ka zuje wy raŸn¹ kon cen tra cjê w trzech s¹sia -
duj¹cych z Polsk¹ kra jach Wspól no ty Nie pod leg³ych Pañstw – ponad 90% wiz 
wy da no na Ukra i nie (452 532) i Bia³oru si (202 157) oraz w Ro sji (158 345).
Trzy naj wiê ksze kon su la ty zna j duj¹ siê w od leg³oœci mnie j szej ni¿ 100 ki lo -
me trów od pol skiej gra ni cy – we Lwo wie, w £ucku i Ka li nin gra dzie, Pol ska
chce jed nak, aby wizy by³y rów nie¿ do stê p ne dla wnio sko da w ców z bar dziej
od leg³ych re gio nów. Choæ w mo men cie przyst¹pie nia do Unii Eu ro pe j skiej
sieæ pol skich kon su la tów na Ukra i nie by³a jedn¹ z naj wiê kszych (piêæ kon su -
la tów), to na dal siê po wiê ksza (osiem kon su la tów w 2011 roku). Ponad to,
w œwie t le spo dzie wa ne go wzro stu ru chu trans grani cz ne go z Ukra in¹, Pol ska
two rzy sieæ czte r na stu oœro d ków sk³ada nia ap li ka cji wi zo wych (w tym w sze œ -
ciu mia stach, w któ rych nie ma pol skie go kon su la tu).
Otwa r cie ryn ku pra cy. W 2006 roku oby wa te le wybra nych kra jów spo za
Unii Euro pe j skiej uzy ska li u³atwio ny dostêp do pol skie go ryn ku pra cy. Trzy
kole j ne roz porz¹dze nia mini stra pra cy i poli ty ki spo³ecz nej znios³y obo wi¹zek 
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ubie ga nia siê o pozwo le nie na pra cê, zastê puj¹c go syste mem dekla ra cji
sk³ada nych przez pra co da w ców. Nowe roz wi¹zanie wpro wa dzo no 30 sie r p nia 
2006 roku i zasto so wa no jedy nie w ogra ni czo nym zakre sie wobec oby wa te li
Bia³oru si, Rosji i Ukra i ny, któ rzy byli zain tere so wa ni pod jê ciem pra cy sezo -
no wej w rol ni c twie na okres do trzech mie siê cy w ci¹gu sze œciu kole j nych
mie siê cy. Fun kcjo no wa nie syste mu przed³u¿o no 2 lute go 2009 roku, obe j -
muj¹c nim ponad to oby wa te li dwóch pañstw Par t ne r stwa na rzecz Mobi l no œci
– Gru zji i Mo³dawii, pozwa laj¹c im na pod jê cie pra cy przez szeœæ mie siê cy
w ro ku. Osta t nia nowe li za cja (z 20 lipca 2011 roku) prze wi du je mo¿ li woœæ
zmia ny pra co da w cy w danym okre sie pra cy sezo no wej. Jak poka zuj¹ dane
ujê te na rysun ku 2, roz wi¹zania te by³y sze ro ko sto so wa ne przez pra co w ni ków 
zagra ni cz nych, a zapro pono wa ny system jest bar dziej popu la r ny ni¿ pozwo le -
nia na pra cê. W 2010 roku wydano obcokrajowcom ponad 37 tysiêcy
zezwoleñ na pracê i oko³o 180 tysiêcy deklaracji (z których, wed³ug
szacunków, rzeczywiœcie wykorzystano 70%).
Rz¹d uzna³ potrze bê u³atwie nia dostê pu do ryn ku pra cy dla innych kate go -
rii cudzo zie m ców. Na pod sta wie opi nii pra co da w ców i wnio sko da w ców
wysu niê to kil ka pro po zy cji, któ re mia³y s³u¿yæ upro sz cze niu pro ce dur uzy ski -
wa nia pra wa do pra cy, a tym samym stwo rze niu bar dziej prze j rzy s tych ram
ubie ga nia siê o legaln¹ pra cê. Rada Mini strów przy jê³a 16 sie r p nia 2011 roku
za³o¿e nia do pro je ktu nowej usta wy o cudzo zie m cach. Wpro wa dza on nastê -
puj¹ce roz wi¹zania: mo¿ li woœæ ubie ga nia siê o zez wo le nie na pra cê i zez wo le -
nie na pobyt w ramach jed nej pro ce du ry, mo¿ li woœæ, ¿eby to sam
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Rysunek 2.  Zatrud nie nie cudzo zie m ców na pod sta wie dekla ra cji pra co da w ców
(kolor nie bie ski) i pozwo leñ na pra cê (kolor cze r wo ny) w latach 2008–2010
Źród³o: Sta ty sty ki Mi ni ste r stwa Pra cy i Po li ty ki Spo³ecz nej.
cudzo zie miec (a nie pra co da w ca) wystê po wa³ o tym cza so we zez wo le nie na
pobyt z pra wem do pra cy, pra wo do zmia ny pra co da w cy w ramach zez wo le nia 
na pra cê, mo¿ li woœæ pozo sta nia w Pol sce przez mie si¹c po utra cie zatrud nie -
nia. Ponad to pro jekt ten wdra ¿a uni j ne zasa dy „nie bie skiej kar ty”, wpro wa -
dzaj¹c zez wo le nia na pobyt cza so wy odpo wia daj¹ce potrze bom pra co w ni ków
wyso ko wykwa lifi ko wa nych.
Amne stia mi gra cy j na. Dnia 28 li pca 2011 roku pol ski pa r la ment przyj¹³
usta wê przy znaj¹c¹ nie le ga l nym imi gran tom mo ¿ li woœæ le ga li za cji ich po by tu 
w Pol sce. Po nie wa¿ wcze œ nie j sze dzia³ania le ga li zuj¹ce nie przy nios³y ocze ki -
wa nych re zu l ta tów (z pro gra mów tych sko rzy sta³o mniej ni¿ 10% nie le ga l -
nych imi gran tów prze by waj¹cych w Pol sce), tym ra zem z³ago dzo no
wy ma ga ne kry te ria. Pro gram ten, w prze ciw ie ñ stwie do po prze dnich, nie
wy ma ga przed sta wie nia do wo du, ¿e mi grant dys po nu je lo ka lem i sta³ym
Ÿród³em do cho du. Amne stia ma za sto so wa nie wo bec wszy stkich cu dzo ziem -
ców, któ rzy prze by waj¹ w Pol sce od czte rech lat, ubie gaj¹ siê o na da nie
 statusu ucho dŸ cy lub pod le gaj¹ wy da le niu po dwóch la tach po by tu. Pro gram 
bê dzie trwa³ szeœæ mie siê cy (od sty cz nia do cze r w ca 2012 roku) i za pe w ni
mi gran tom spe³niaj¹cym kry te ria uzy ska nie ze z wo le nia na po byt przez
dwa la ta.
Klu czo we wnio ski i reko men da cje dla kra jów
Par t ne r stwa Wschod nie go
Pol ska wyka zu je wolê wspa r cia wschod nich par t ne rów w two rze niu
trwa³ych roz wi¹zañ, któ re pozwol¹ im spro staæ nowym wyzwa niom
zwi¹zanym z imi gracj¹ i migracj¹ tran zy tow¹. Mo¿e rów nie¿ s³u¿yæ w³asnym
doœwia d cze niem pañ stwa, któ re po przyst¹pie niu do Unii Euro pe j skiej i stre fy
Schen gen z kra ju pocho dze nia migran tów sta³o siê jed no cze œ nie wa¿ nym
ogni wem w euro pe j skim syste mie kon tro li migra cji. Osi¹gniê cie tego wyma -
ga³o, z jed nej stro ny, przy jê cia norm tech ni cz nych oraz popra wy kon tro li gra -
nic i migra cji, z dru giej zaœ stro ny – dzia³añ w zakre sie pla no wa nia
stra tegi cz ne go, koordynacji miêdzy instytucjami i rozwoju ram prawnych.
Przy spie sze nie tego pro ce su nast¹pi³o po zo bo wi¹za niu siê pol skie go
rz¹du do przyst¹pie nia do Unii Eu ro pe j skiej i stre fy Schen gen. Pro ces in te gra -
cji wy ma ga³, aby pa ñ stwo pol skie po dzie li³o te re fo r my na eta py, wy zna czaj¹c 
wy mie r ne cele oraz przy dzie laj¹c za da nia i za so by zaan ga ¿o wa nym in sty tu -
cjom. W 1998 roku opra co wa no Stra te giê zin te gro wane go zarz¹dza nia gra -
nic¹, a na stê p nie ko le j ne do ku men ty stra te gi cz ne s³u¿¹ce ko or dy na cji prac
nad po praw¹ kon tro li gra nic i mi gra cji (Plan dzia³ania w za kre sie wdra ¿a nia
do ro b ku pra wne go Schen gen w Pol sce). Na stê p nym ele men tem bu do wy po -
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ten cja³u zaan ga ¿o wa nych in sty tu cji by³o wpro wa dze nie wie lu zmian pra w -
nych, któ re ure gu lo wa³y wa run ki wja z du, po by tu i wy ja z du cu dzo zie m ców
(miê dzy in ny mi uchwa le nie usta wy o cu dzo zie m cach). Zmia ny pra wa wy po -
sa¿y³y Stra¿ Gra niczn¹ i inne or ga ny pa ñ stwo we (na przyk³ad urzê dy kon su lar -
ne, Pa ñ stwow¹ In spe kcjê Pra cy) w nowe in stru men ty kon tro li (me to dy
 weryfikacji do ku men tów i in fo r ma cji do sta r czo nych przez oso by ubie gaj¹ce
siê o wizê, wy cze r puj¹ce ka ta lo gi pod staw od rzu ce nia wnio sków wi zo wych,
odmowy wpuszczenia do kraju i wydalenia z kraju).
Choæ uczy nio no po stê py w pod no sze niu stan dar dów te ch ni cz nych i zdol -
no œci ope ra cy j nych  pol skich in sty tu cji pa ñ stwo wych w za kre sie kon tro li mi gra -
cyjnej, pra ce nad przy go to wa niem ca³oœcio wej po li ty ki mi gra cy j nej pa ñ stwa
po stê po wa³y wol no. Do mi no wa³ aspekt bez pie cze ñ stwa, dzia³ania zaœ kon -
cen tro wa³y siê na zwiê ksze niu li cz by prze szkód utrud niaj¹cych wjazd na te ry -
to rium kra ju oraz œro d ków kon tro li po by tu i za trud nie nia. Po przyst¹pie niu do
Unii Eu ro pe j skiej pol skie sa l do mi gra cji uleg³o zmia nie – du¿a li cz ba pol skich 
pra co w ni ków za czê³a wy je ¿ d¿aæ do Eu ro py Za chod niej, co zro dzi³o po trze bê
za trud nia nia obco kra jo w ców. Ponad to ko le j ne przegl¹dy prze pi sów mi gra cy j -
nych pod nios³y wy ma ga nia do tycz¹ce przy zna nia mi gran tom le ga l ne go sta tu -
su, po ten cja l nie na ra ¿aj¹c nie któ rych obco kra jo w ców na gro Ÿ bê otrzy ma nia
sta tu su nie lega l ne go imi gran ta.
Od momen tu przyst¹pie nia do stre fy Schen gen Pol ska poszu ku je spo so -
bów pogo dze nia obo wi¹zków sku te cz nej kon tro li z w³asny mi potrze ba mi
w za kre sie u³atwia nia cudzo zie m com wja z du na tery to rium Pol ski, dostê pu do
ryn ku pra cy i umo ¿ li wie nia imi gran tom inte gra cji spo³ecz nej. Wa¿ nym kro -
kiem w tym kie run ku by³o opra co wa nie naro do wej stra te gii migra cy j nej, obe j -
muj¹cej wszy stkie aspe kty poby tu cudzo zie m ców w Pol sce i pro po nuj¹cej
nowe roz wi¹zania pra w ne i insty tu cjo nalne. Zmie nio na usta wa o cudzo zie m -
cach powin na u³atwiæ pro ce du ry uzy ska nia zez wo leñ na pobyt i pra cê, z kolei
w pie r wszej po³owie 2012 roku kole j ny pro gram s³u¿¹cy lega li za cji sta tu su
migran tów ma obj¹æ wiêksz¹ licz bê obco kra jo w ców. Od 2006 roku mo¿ li wo -
œci pod jê cia pra cy sezo no wej w Pol sce sto p nio wo roz sze rzo no na oby wa te li
pañstw Par t ne r stwa Wschod nie go. Roz wi jaj¹ca siê sieæ urzê dów kon su la r -
nych w kra jach Wspól no ty Nie pod leg³ych Pañstw pozwa la uzy skaæ wizy
wiêkszej liczbie wnioskodawców (w 2010 roku polskie konsulaty na Bia³orusi 
i Ukrainie oraz w Rosji wyda³y ponad 800 tysiêcy wiz).
Ogólnie rzecz bior¹c, Pol ska jest wzo rem pañ stwa poszu kuj¹cego opty -
ma l nych roz wi¹zañ w krajo wej poli ty ce migra cy j nej, rów no wa¿¹cego
wyma ga nia bez pie cze ñ stwa oraz inte re sy ryn ku pra cy i spo³ecze ñ stwa.
Jej do œwia d cze nie dowo dzi zna cze nia budo wy trwa³ych pod staw instytu -
cjonal no-pra w nych d³ugo ter mi no wej poli ty ki migra cy j nej pañ stwa. Przy -
st¹pie nie do Unii Euro pe j skiej i stre fy Schen gen zape w ni³o takie pod sta wy,
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jas no okre œlaj¹c kom pe ten cje zaan ga ¿o wa nych insty tu cji, tworz¹c mecha ni z -
my wspó³pra cy miê dzy insty tu cja mi oraz wpro wa dzaj¹c nie zbêd ne instru men -
ty kontro li migra cji. Pod nie sie nie zdo l no œci insty tu cji pañ stwo wych do
wdro ¿e nia pro ce dur postê po wa nia z cudzo ziem ca mi pomog³o im okre œliæ
prio ry te ty ca³oœcio wej poli ty ki migra cy j nej pañ stwa. Od koñ ca 2011 roku
pro jekt stra te gii migra cy j nej cze ka na decy zjê Pre ze sa Rady Mini strów, a po
zatwier dze niu pra wdo podo b nie po³o¿y fun da men ty pod dale ko siê ¿ ne
dzia³ania w takich obsza rach, jak dostêp cudzo zie m ców do ryn ku pra cy, edu -
ka cja, poli ty ka spo³ecz na i par ty cy pa cja migran tów w innych dzie dzi nach
¿ycia pub li cz ne go.
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Tama ra Pata ra ia
Roz wój poli ty ki migra cy j nej w Gru zji
Wstêp
Zarz¹dza nie migracj¹ ma isto t ny wp³yw na roz wój spo³ecz ny, gospo da r czy 
i demo gra fi cz ny kra ju. Oddzia³uje rów nie¿ na prio ry te ty jego poli ty ki zagra nicz -
nej. Ponie wa¿ Unia Euro pe j ska, Sta ny Zjed no czo ne oraz inne roz wi niê te
kra je zachod nie i orga ni za cje miê dzy naro do we (Pro gram Naro dów Zjed no -
czo nych do spraw Roz wo ju, Miê dzy naro do wa Orga ni za cja do spraw Migra cji)
w³¹czy³y tema ty zwi¹zane z migracj¹ do ramo wych pro gra mów wspó³pra cy
z Gruzj¹, z now¹ moc¹ pod kre œlo no kwe stiê opra co wa nia poli ty ki migra cy j -
nej. Na przyk³ad w 2006 roku w ramach Euro pe j skiej Poli ty ki S¹sie dz twa
przy jê to Plan Dzia³ania Unia Euro pe j ska – Gru zja (EU- Ge o r gia Action Plan),
w któ rym wie le uwa gi poœwiê co no roz wo jo wi sku te cz nych mecha ni z mów
i zasto so wa niu euro pe j skich zasad w zarz¹dza niu migracj¹ w Gru zji. W doku -
men cie tym usta lo no rów nie¿ kon kre t ne prio ry te ty dotycz¹ce migra cji, takie
jak roz wój krajo wej stra te gii w dzie dzi nie migra cji, ochro ny praw i obo -
wi¹zków cudzo zie m ców, bez pañ stwo w ców i migran tów cza so wych, inte gracja
wybra nych kate go rii cudzo zie m ców, prze strze ga nie norm ochro ny ucho dŸ -
ców. Zamie rze nia nakre œlo ne w Pla nie Dzia³ania Unia Euro pe j ska – Gru zja
maj¹ tak ¿e na celu wzmo c nie nie zdo l no œci pañ stwa do zwa l cza nia han d lu
 ludŸmi i prze my tu migran tów.
Gru zja nie ma obe c nie krajo wej stra te gii w dzie dzi nie mi gra cji, któ ra od po -
wia da³aby na zró¿ ni co wa ne po trze by i wy ra ¿a³aby tro skê pa ñ stwa o spra wy
mi gra cji. Ra mo wa wspó³pra ca z Uni¹ Eu ro pejsk¹ mo¿e siê wiêc staæ dla Gru zji
ela sty cz nym na rzê dziem roz wi ja nia ca³oœcio wych roz wi¹zañ w dzie dzi nie
 migracji, a ta k ¿e sta no wiæ dobr¹ oka zjê do pod jê cia dzia³añ na rzecz wy pra co -
wa nia stra te gii mi gra cji zgod nej z miê dzyna rodo wy mi stan dar da mi. Do œwia d -
cze nia miê dzy naro do we po ka zuj¹, ¿e ce lem po li ty ki mi gra cy j nej po win no byæ 
zmnie j sze nie emi gra cji z da ne go kra ju przez po pra wê po li ty ki pa ñ stwa w za -
kre sie po mo cy spo³ecz nej, li k wi da cjê ubó stwa i zwiê ksza nie udzia³u mi gran -
tów w dzia³aniach na rzecz zrów nowa ¿o ne go roz wo ju. Poza tym po li ty ka
mi gra cy j na po win na szu kaæ od po wie dzi na pro ble my zwi¹zane z nie le galn¹
mi gracj¹, szcze gó l nie han d lem lu dŸ mi i prze my tem mi gran tów.
Ni nie j szy roz dzia³ sta no wi pró bê przegl¹du sy tu a cji mi gra cy j nej w Gru zji
i oce ny obe cne go sta nu rze czy w za kre sie opra co wy wa nia roz wi¹zañ pra w -
nych i insty tucjo na l nych. Opra co wa nie sk³ada siê z piê ciu czê œci. Pie r wsza
czêœæ przed sta wia po³o¿e nie geo poli ty cz ne Gru zji i wp³yw tego po³o¿e nia na
ten den cje mi gra cy j ne w kra ju i jego s¹sie dztwie. Czêœæ ta opi su je ta k ¿e wp³yw 
sto sun ko wo nie sta bil ne go oto cze nia poli ty cz ne go w re gio nie oraz po zio mu
roz wo ju go spo dar cze go na ska lê emi gra cji i imi gra cji. Rozwój wspó³pra cy
miê dzy Gruzj¹ a orga ni za cja mi miê dzyna rodo wy mi mo¿e za pe w niæ gru zi ñ -
skie mu rz¹dowi ko rzy st ne wa run ki po pra wy efe kty w no œci in sty tu cji pa ñ stwo -
wych i wpro wa dze nia od po wied nich me cha ni z mów pro cedu ra l nych w celu
usprawnienia kon tro li przep³ywów mi gra cy j nych.
Dru ga czêœæ sku pia siê na wysi³kach Unii Eu ro pe j skiej w ra mach Eu ro pe j -
skiej Po li ty ki S¹sie dz twa, któ ra obok in nych prio ry te tów ma na celu za cie œ nie -
nie wspó³pra cy z Gruzj¹ i jej s¹sia da mi w kwe stiach do tycz¹cych mi gra cji.
Szcze gó l nie ma za chê caæ kra je par t ne r skie do za po bie ga nia nie le ga l nej mi gra -
cji, usta no wie nia ram po li ty ki mi gra cy j nej, efe kty w ne go zarz¹dza nia gra ni ca -
mi i wspó³pra cy w za kre sie po wro tów i re a d mi sji nie le ga l nych imi gran tów.
Ta czêœæ opi su je ta k ¿e, w jaki spo sób uda na wspó³pra ca po zwa la Unii Eu ro pej -
skiej przed sta wiæ nowe ini cja ty wy, ta kie jak u³atwie nia w po li ty ce wi zo wej
i zwiê ksza nie mo bi l no œci oby wa te li tego kra ju, co mo¿e staæ siê dla Gru zji za -
chêt¹ do da l sze go wdra ¿a nia re form zwi¹za nych z kwe stia mi mi gra cyj ny mi.
Trze cia czêœæ wska zu je bra ki w gru zi ñ skim pra wo da wstwie w dzie dzi nie
mi gra cji w po rów na niu z miê dzyna rodo wy mi no r ma mi i stan dar da mi. W tej
czê œci zwra ca siê uwa gê, ¿e w wy pa d ku bra ku ca³oœcio wej po li ty ki, z czym
obe c nie mamy do czy nie nia w Gru zji, wa ¿ ne s¹ do bre prze pi sy pra w ne, umo ¿ -
li wiaj¹ce sku te cz ne zarz¹dza nie przep³ywa mi mi gra cyj ny mi i zgod noœæ z wy -
ma ga nia mi Unii Eu ro pe j skiej. Oce ny za wa r te w tej czê œci wy ka zuj¹ rów nie¿,
¿e li cz ne wy zwa nia zwi¹zane z mi gracj¹, przed któ ry mi stoi dzi siaj Gru zja,
wy ma gaj¹ bar dziej ca³oœcio we go po dej œcia. Szcze gó l nie przy jê cie krajo wej
stra te gii mi gra cy j nej bê dzie sta no wiæ do bry punkt wyj œcia da l szych dzia³añ na 
rzecz udo sko na le nia gru zi ñ skich prze pi sów pra wnych do tycz¹cych mi gra cji.
Czwa r ta czêœæ ra po r tu opi su je g³ówne nie do ci¹gniê cia w zarz¹dza niu mi -
gracj¹ w Gru zji, ta kie jak brak ca³oœcio we go do ku men tu de fi niuj¹cego po li ty -
kê mi gra cyjn¹. Za wie ra rów nie¿ przegl¹d doty ch cza so wych wysi³ków  Gruzji
na rzecz opra co wa nia krajo wej stra te gii mi gra cji, tak aby spe³niæ miê dzy naro -
do we wy ma ga nia do tycz¹ce za gad nieñ mi gra cji, okre œlo ne w Pla nie Dzia³ania 
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Unia Eu ro pe j ska – Gru zja. Utwo rze nie Pa ñ stwo wej Ko mi sji do spraw Mi gra -
cji, ko or dy nuj¹cej dzia³ania ró ¿ nych in sty tu cji, jest kro kiem w kie run ku opra -
co wa nia krajo wej stra te gii mi gra cy j nej. Ocze ku je siê, ¿e po pra wi ona
zdo l noœæ Gru zji do sku te cz ne go zarz¹dza nia mi gracj¹, a ta k ¿e stwo rzy wa run -
ki œci œle j szej ko or dy na cji i wspó³pra cy miê dzy in sty tu cja mi dzia³aj¹cymi
w sfe rze go spo dar ki, po li ty ki spo³ecz nej, pra cy, han d lu, zdro wia, ku l tu ry
i bez pie cze ñ stwa.
Ta czêœæ za wie ra ta k ¿e przegl¹d obo wi¹zków ró ¿ nych in sty tu cji rz¹do -
wych, któ re za j muj¹ siê za gad nie nia mi zwi¹za ny mi z mi gracj¹. Dzia³ania tych 
in sty tu cji w zna cz nym sto p niu uleg³y zmia nie po wpro wa dze niu Pla nu
Dzia³ania Unia Eu ro pe j ska – Gru zja w ra mach Eu ro pe j skiej Po li ty ki S¹sie dz -
twa, zw³asz cza po pod pi sa niu umów na te mat u³atwieñ wi zo wych i  readmisji
miê dzy Uni¹ Eu ro pejsk¹ i Gruzj¹, któ re wesz³y w ¿y cie 1 ma r ca 2011 ro ku.
Re fo r my nie zo sta³y je sz cze za ko ñ czo ne. Wy da je siê wiêc, ¿e jest zbyt wcze œ -
nie, aby oma wiaæ usta lo ne za sa dy zarz¹dza nia mi gracj¹ w Gru zji. G³ów nym
wy zwa niem, przed ja kim stoi obe c nie gru zi ñ ski rz¹d, jest opra co wa nie krajo -
wej po li ty ki mi gra cy j nej.
W pi¹tej czê œci ni nie j sze go opra co wa nia za wa r to naj wa¿ nie j sze wnio ski.
Ten den cje mi gra cy j ne w Gru zji
Po³o¿e nie geo poli ty cz ne Gru zji spra wia, ¿e pa ñ stwo to mo¿e s³u¿yæ jako
kraj tran zy to wy miê dzy Eu rop¹ i Azj¹, ³¹cz¹c sy ste my ener ge ty cz ne i trans por -
towe obu tych kon ty nen tów. Po ten cja³ ten stwa rza jed no cze œ nie za gro ¿e nia
zwi¹zane z glo ba l ny mi pro ce sa mi mi gra cyj ny mi. Do da t ko wo pog³êbia je nie -
sta bi l na sy tu a cja w re gio nie Po³ud nio we go Ka u ka zu.
Od 1990 roku re gion ten cie r pi z po wo du trzech nie roz wi¹za nych kon fli k -
tów, któ re utrud niaj¹ ta m te j szym krajom nawi¹za nie bli ¿ szej wspó³pra cy
i roz wój wspó l nej in fra stru ktu ry tele komu nika cyj nej. Wszy stkie trzy kra je
Po³ud nio we go Ka u ka zu – Ar me nia, Azer be j d¿an i Gru zja – maj¹ nie przy ja z ne 
re la cje z s¹sia da mi: brak sto sun ków dyp loma ty cz nych miê dzy Ar me ni¹
i  Azerbejd¿anem oraz Ar me ni¹ i Turcj¹, a ta k ¿e trwaj¹cy od sie r p nia 2008 ro -
ku kon flikt miê dzy Gruzj¹ i Rosj¹, sku t kuj¹cy trud no œcia mi w pod ró ¿o wa niu
i tran spo r cie miê dzy tymi pa ñ stwa mi. Ponad to od cza su roz pa du Zwi¹zku
 Radzieckiego nie wy ty czo no w pe³ni gra nic pa ñ stwo wych w tym re gio nie.
Klu czo wi ucze st ni cy pro ce su po ko jo we go w re jo nie Po³ud nio we go Ka u -
ka zu ró ¿ ni¹ siê w po dej œciu do kwe stii zarz¹dza nia kon fli ktem, bez pie cze ñ -
stwa re gio nal ne go i sta bi l no œci. Te od mien ne po sta wy mia³y wp³yw na
roz wi¹zy wa nie kon fli któw w re gio nie i pra wdo podo b nie na dal tak bê dzie.
Z te go po wo du Po³ud nio wy Ka u kaz wci¹¿ jest za gro ¿o ny de sta bi li zacj¹
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 militarn¹ oraz wzro stem li cz by ucho dŸ ców i prze sied le ñ ców we wnê trz nych.
Oto cze nie to ogra ni cza mo ¿ li wo œci roz wo ju go spo dar cze go w tym re gio nie.
Oto cze nie geo poli ty cz ne nak³ada na gru zi ñ ski rz¹d odpo wie dzia l noœæ za
pod jê cie re a l nych dzia³añ i przy jê cie za sad po li ty ki mi gra cy j nej zgod nych
z miê dzyna rodo wy mi stan dar da mi, a ta k ¿e za pro wa dze nie sku te cz nej po li ty ki 
zarz¹dza nia mi gracj¹. W osta t nich la tach pog³êbio ne re la cje miê dzy Gruzj¹
a orga ni za cja mi miê dzyna rodo wy mi, Uni¹ Eu ro pejsk¹ i jej pa ñ stwa mi cz³on -
ko wski mi, Sta na mi Zjed no czo ny mi i in ny mi kra ja mi roz wi niê ty mi stwo rzy³y
ko rzy st ne wa run ki roz wo ju spra w nie fun kcjo nuj¹cych in sty tu cji pa ñ stwo -
wych. Wspó³pra ca ta sprzy ja rów nie¿ po pra wie po li ty ki mi gra cy j nej
i zarz¹dza nia mi gracj¹.
Skom pli ko wa ne œro do wi sko geo poli ty cz ne, za gro ¿e nia dla inte gra l no œci
tery to ria l nej i sta bi l no œci oraz ogra ni czo ne mo ¿ li wo œci eko no mi cz ne two rze -
nia miejsc pra cy spra wiaj¹, ¿e Gru zja jest kra jem po cho dze nia mi gran tów,
a jed no cze œ nie kra jem do ce lo wym dla ró ¿ nych ka te go rii mi gran tów, w tym
mi gran tów tran zy to wych i nie regu la r nych.
Gru zja jako kraj po cho dze nia. Ba da nia pro wa dzo ne przez ró ¿ ne or ga ni -
zacje miê dzy naro do we wska zuj¹, ¿e g³ów ny mi kra ja mi do ce lo wy mi dla gru ziñ -
skich emi gran tów s¹ Fe de ra cja Ro sy j ska, Ar me nia, Azer be j d¿an, Ukra i na,
 Turcja, Nie mcy, Gre cja, Izra el, Sta ny Zjed no czo ne, Hi sz pa nia i Cypr1.
Wed³ug Mi gra tion Fa c t bo ok, opub liko wa ne go przez Bank Œwia to wy, do
2010 roku li cz ba gru zi ñ skich mi gran tów w Ro sji wzros³a do 644 ty siê cy osób
(ponad to 72 410 osób prze by wa na Ukra i nie, 41 817 – w Gre cji, 18 164 – w Niem -
czech, 10 700 – w Hi sz pa nii, 7399 – w Tu r cji i 465 – w Pol sce2).
Okre œle nie ca³ko wi tej li cz by mi gran tów z Gru zji za gra nic¹ jest doœæ trud ne,
je œli nie nie mo ¿ li we, po nie wa¿ oso by po dej muj¹ce de cy zjê o opu sz cze niu kra ju
ze wzglê dów spo³eczno -eko nomi cz nych, aby osi¹gn¹æ swój cel, s¹ go to we u¿yæ 
wsze l kich spo so bów, le ga l nych i nie le ga l nych. Z tego po wo du nie ma wia ry -
god nych in fo r ma cji na te mat li cz by Gru zi nów, któ rzy wy emi gro wa li za gra ni cê.
Ba da nia pro wa dzo ne przez or ga ni za cje miê dzy naro do we po zwa laj¹ jed -
nak przyj¹æ ki l ka za³o¿eñ na te mat ogó l nych ten den cji emi gra cji z Gru zji.
 Badania opub li ko wa ne osta t nio przez Bank Œwia to wy i inne or ga ni za cje
 miêdzynarodowe wska zuj¹ wzrost ska li emi gra cji z Gru zji3. Rów nie¿ ofi cja l -
ne dane po twier dzaj¹ to zja wi sko. Wed³ug spi su po wszech ne go z 2002 roku,
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1  Mi gra tion in Ge o r gia: A Co un try Pro fi le 2008, In ter na tio nal Or ga ni za tion for Mi gra tion, 
Ge neva 2008 – http://jcp.ge/iom/pdf/ M_Ge o r gia.pdf [do stêp: 26 sty cz nia 2012 roku];
The  Migration and Re mit tan ces Fa c t bo ok 2011, World Bank – http://site reso u r ces.wor l d bank.org/
INTPROSPECTS/Re so u r ces/334934- 1199807908806/Ge o r gia.pdf [do stêp: 26 stycz nia 2012 roku].
2  The Mi gra tion and Re mit tan ces Fa c t bo ok 2011, op. cit.
3  Ibi dem. Por. Bi la te ral Mi gra tion and Re mit tan ces 2010, World Bank – http:// econ.world -
bank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,con tentMDK: 22803131~
pa gePK:64165401~piPK: 64165026~the Si tePK:476883,00.html [do stêp: 26 sty cz nia 2012 roku].
oko³o 113 ty siê cy Gru zi nów wy je cha³o z kra ju, a wy ni ki ba da nia prze prowa -
dzo ne go w 2008 roku przez Krajo wy Urz¹d Sta ty sty cz ny Gru zji po ka zuj¹, ¿e
wy emi gro wa³o 173 ty siê cy Gru zi nów4.
Gru zja jak dot¹d nie za war³a po ro zu mieñ dwu stron nych w spra wie za trud -
nie nia obco kra jo w ców z g³ów nym kra ja mi do ce lo wy mi, do któ rych przy by -
waj¹ gru zi ñ s cy mi gran ci5. Wo bec bra ku pra wnych mo ¿ li wo œci u³atwiaj¹cych
mi gra cjê w po szu ki wa niu pra cy, wiê kszoœæ emi gran tów z Gru zji nie jest w sta -
nie uzy skaæ ofi cja l ne go po zwo le nia na pra cê w in nych kra jach i pra cu je prze de 
wszy stkim na cza r no. Bior¹c pod uwa gê wy so ki po ziom bez ro bo cia w kra ju,
mo ¿ na za³o¿yæ, ¿e mi gra cja za ro b ko wa sta³a siê isto t nym ele men tem stra te gii
go spo da r czej Gru zji, mog¹cym siê przy czy niæ do zwiê ksze nia do cho dów bu d -
¿e tu pa ñ stwa. Jed no cze œ nie pra wa gru zi ñ skich mi gran tów za ro b ko wych nie s¹ 
wysta r czaj¹co chro nio ne. Z po wo du nie lega l ne go sta tu su i oba wy przed de -
po rtacj¹ czê sto od lat nie mog¹ oni wró ciæ do Gru zji, ¿eby od wie dziæ swo je
 rodziny6.
W re zu l ta cie nie po wsta³ ¿a den sy stem moni to ro wa nia le ga l ne go
przep³ywu mi gra cji za ro b ko wej z kra ju. Jest jed nak oczy wi ste, ¿e prze ka zy
pie niê ¿ ne zwiê kszaj¹ do cho dy wie lu gru zi ñ skich ro dzin. Wed³ug da nych
 Narodowego Ban ku Gru zji, œred nia ro cz na kwo ta prze ka zów pie niê ¿ nych
w o sta t nich la tach wy nios³a oko³o 1 mi liar da USD, co sta no wi bli sko 8% PKB
kra ju7. Kwo ta ta nie wy ró ¿ nia siê szcze gó l nie w po rów na niu z in ny mi kra ja mi
by³ego Zwi¹zku Ra dzie c kie go (Mo³da wia – 30%, Ta d¿y ki stan – 50%), ale jej
udzia³ w PKB Gru zji jest zna cz ny.
Ta be la 1.  Wa r toœæ prze ka zów pie niê ¿ nych przes³anych przez imi gran tów gru zi ñ skich





2008 1 002 122 12 800 000 7,83
2009 841 775 10 767 000 7,82
2010 939 669 11 663 400 8,06
Źród³o: Na ro do wy Bank Gru zji.
Oprócz roz wi¹zy wa nia pro ble mów mi gran tów eko no mi cz nych Gru zja
musi re a go waæ na po trze by okre œlo nych grup mi gran tów prze by waj¹cych
w Gru zji i uw z glêd niæ ich zró¿ ni co wa ne po trze by. Hi sto ria dwóch nie roz -
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4  Dane Krajo we go Urzê du Sta ty sty czne go Gru zji z 27 grud nia 2011 roku.
5  Mi gra cja za ro b ko wa z Gru zji i dwu stron ne umo wy w spra wie mi gra cji – por. Ne eds
and Pro spects, Po li cy Re view, Ca u ca sus In sti tu te for Pe a ce, De mo c ra cy and De ve lo p ment,
Tbi li si 2009.
6  Ibi dem.
7  Por. http://ge o stat.ge/?ac tion=page&p_id=118&lang=geo [do stêp: 26 sty cz nia 2012 roku].
wi¹za nych kon fli któw we wnê trz nych i bli skie s¹sie dz two Ro sji w re gio nie
Pó³no c ne go Ka u ka zu spra wi³y, ¿e Gru zja sta³a siê schro nie niem dla ucho dŸ -
ców (g³ów nie z Cze cze nii, sk¹d po cho dzi 0,7% imi gran tów) oraz se tek ty siê cy 
ucho dŸ ców we wnê trz nych (in ter na lly di sp la ced per sons, IDP). Oso by te na -
le¿¹ do naj bar dziej za gro ¿o nych grup prze by waj¹cych w Gru zji. Je œli ich
 prawa nie bêd¹ od po wie d nio chro nio ne, mo¿e to wp³ywaæ na dy na mi kê
przep³ywów mi gra cy j nych poza gra ni ce miê dzy naro do we Gru zji.
Ogó³em gru pa do ce lo wa po li ty ki mi gra cy j nej i azy lo wej kra ju li czy oko³o
345 530 osób prze by waj¹cych w Gru zji. Bli sko 247 ty siê cy tych osób to
 uchodŸcy we wnê trz ni, oko³o 900 osób to ucho dŸ cy (g³ów nie z Cze cze nii),
a 30 osób ubie ga siê o azyl. Li cz ba osób prze by waj¹cych na te re nie kra ju bez
po twier dzo ne go oby wa te l stwa wy no si 1,8 tysi¹ca8.
Ta be la 2.  Ka te go rie pod mio tów gru zi ñ skiej po li ty ki mi gra cy j nej9
Kategoria Pochodzenie £¹czna liczba 
Ogó³em 345 530
UchodŸcy ró¿ne 900
Osoby ubiegaj¹ce siê o azyl ró¿ne 30
Osoby ubiegaj¹ce siê o azyl Gruzja 247 000
Osoby maj¹ce status podobny
do przesiedleñców wewnêtrznych 
Gruzja 96 000
Bezpañstwowcy bezpañstwowcy 1800
Źród³o: Pro gram Na ro dów Zjed no czo nych do spraw Roz wo ju, Gru zja.
Po wo j nie z sie r p nia 2008 roku miê dzy naro do wi do na to rzy udzie li li Gru zji 
zna cz ne go wspa r cia poli ty cz ne go i fi nan so we go, a ta k ¿e pra kty cz nej po mo cy
w okre sie po wo jen nym. Ce lem tego wspa r cia by³a po pra wa wa run ków ¿y cia
lu dzi do tkniê tych przez kon flikt i za spo ko je nie pod sta wo wych po trzeb prze -
sied le ñ ców we wnê trz nych z kon fli któw zbro j nych z 1992 i 2008 roku. W maju 
2009 roku przy jê to plan dzia³ania okre œlaj¹cy re a li za cjê Stra te gii Pa ñ stwa
w spra wie Prze sied le ñ ców We wnê trz nych na lata 2009–2012. Dzia³ania te
pod jê to g³ów nie po to, aby z³ago dziæ naj bar dziej pal¹ce pro ble my, ja kie nê -
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8  2011 UNHCR co un try ope ra tions pro fi le – Ge o r gia – http://www.unhcr.org/cgi - bin/
 texis/vtx/page?page=49e 4 8 d 2e6 [do stêp: 26 sty cz nia 2012 roku].
9  Dane z rapo rtu Rze cz ni ka Praw Oby wa te l skich za okres od sty cz nia do cze r w ca
2010 ro ku nie zna cz nie siê ró ¿ ni¹ od da nych do sta r cza nych przez Pro gram Na ro dów Zjed no -
czo nych do spraw Roz wo ju. Wed³ug ra po r tu Rze cz ni ka Praw Oby wa te l skich, od cza su wo j ny
z 2008 roku rz¹d Gru zji za re je stro wa³ 15 912 ucho dŸ ców we wnê trz nych, a w kra ju prze by wa
249 365 ucho dŸ ców we wnê trz nych z Ab cha zji i Ose tii Po³ud nio wej. Nie zmie nia to w ¿ad -
nym wy pa d ku ogó l ne go ob ra zu.
kaj¹ po wo j nie prze sied le ñ ców we wnê trz nych, a ta k ¿e ¿eby za pe w niæ im pod -
sta wo we wa run ki by to we i znie chê ciæ ich do opu sz cze nia kra ju.
Gru zja jako szlak tran zy to wy dla han d lu lu dŸ mi. Wed³ug do nie sieñ
 ró¿nych miê dzyna ro do wych or ga ni za cji dzia³aj¹cych w ob sza rze mi gra cji,
 terytorium Gru zji nie jest po wszech nie uz na wa ne za ob szar tran zy to wy dla
przep³ywów mi gra cy j nych. Jest tak g³ów nie dla te go, ¿e kra je Po³ud nio we go
Ka u ka zu nie maj¹ do brze roz wi niê tej sie ci trans po rtu re gio nal ne go i bez po -
œred nich po³¹czeñ z pa ñ stwa mi Unii Eu ro pe j skiej – z wyj¹tkiem szla ków mo r -
skich i po wie trz nych. Gru zja nie ma gra nic l¹do wych z jaki m ko l wiek
pa ñ stwem Unii Eu ro pe j skiej, nie zna j du je siê ta k ¿e na naj kró t szej tra sie
³¹cz¹cej kra je po cho dze nia mi gran tów i kra je prze zna cze nia10. W ra po r cie
Miê dzy naro do wej Or ga ni za cji do spraw Mi gra cji za 2008 rok stwier dzo no, ¿e
Gru zja jest kra jem tran zy to wym g³ów nie dla mi gran tów z Ira nu, Ar me nii,
 Federacji Ro sy j skiej i in nych kra jów by³ego Zwi¹zku Ra dzie c kie go. Nie le ga l -
ni mi gran ci czê sto ko rzy staj¹ ze szla ku przez Tu r cjê, ¿eby udaæ siê do Gre cji,
Bu³ga rii lub in nych kra jów eu ro pe j skich.
Gru zja mo¿e byæ rów nie¿ wyko rzy sty wa na jako kraj tran zy to wy dla han d -
lu lu dŸ mi. Jest ona kra jem po cho dze nia w wy pa d ku prze my tu mi gran tów do
Tu r cji, Eu ro py Za chod niej i Zjed no czo nych Emi ra tów Ara b skich oraz s³u¿y
jako kraj tran zy to wy dla prze my tu ofiar han d lu lu dŸ mi z Ukra i ny, Mo³da wii
i Ro sji11. Wed³ug ra po r tu ame ryka ñ skie go Depa r ta men tu Sta nu, cza sa mi
 mê¿czyŸni po szu kuj¹cy pra cy s¹ rów nie¿ zmu sza ni do przy mu so wej pra cy
w Gru zji12.
Aby spro staæ wy zwa niom w dzie dzi nie zwa l cza nia han d lu lu dŸ mi, od
2006 roku przy jê to w Gru zji wie le zmian legi sla cy j nych. Prze pro wa dzo no
 tak¿e ka m pa nie info rma cy j ne, szko le nia i inne dzia³ania. Usta no wio no sku tecz -
ne me cha ni z my w celu ka ra nia prze stê pców, wy mia ny in fo r ma cji miê dzy
zain tere sowa ny mi in sty tu cja mi pa ñ stwo wy mi oraz iden ty fi ka cji i ochro ny
ofiar. W 2009 roku w³adze oska r ¿y³y o han del lu dŸ mi czter dzie œci osób, w tym 
trzy oso by o zmu sza nie do pra cy przy mu so wej. Dla po rów na nia – w 2008 ro -
ku oska r ¿o no dzie siêæ osób o han del ¿y wym to wa rem w ce lach se ksu a l nych.
Zgod nie z dzie si¹tym ro cz nym spra wo z da niem ame ryka ñ skie go Depa r ta men -
tu Sta nu za 2010 rok, Gru zja utrzy ma³a swoj¹ po zy cjê wœród kra jów gru py
pie r wszej. Oz na cza to, ¿e rz¹d spe³nia mi ni ma l ne stan dar dy w za kre sie eli mi -
na cji zja wi ska han d lu lu dŸ mi.
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10  Mi gra tion in Ge o r gia: A Co un try Pro fi le 2008, op. cit., s. 13.
11  Traf fi c king in Per sons Re port, U.S. De pa r t ment of Sta te, cze r wiec 2010 roku – http://
www.sta te.gov/do cu ments/or ga ni za tion/82902.pdf [do stêp: 26 sty cz nia 2012 roku].
12  Traf fi c king in Per sons Re port, U.S. De pa r t ment of Sta te, 2007 rok –  http://www.sta te.
gov/g/tip/rls/tiprpt/ 2010/142760.htm [do stêp: 26 sty cz nia 2012 roku].
Gru zja jako kraj do ce lo wy. Gru zja rza d ko jest kra jem do ce lo wym dla
mi gran tów. Wed³ug opub li ko wa nych przez Bank Œwia to wy wy ni ków ba da nia 
sa l da mi gra cji, li cz ba emi gran tów zna cz nie prze wy ¿sza li cz bê imi gran tów13.
Rz¹d gru zi ñ ski nie w pe³ni jed nak po dzie la tê opi niê. Zgod nie z da ny mi Na ro -
do we go Biu ra Sta ty sty czne go Gru zji, sa l do mi gra cji by³o uje m ne (–12 100)
w 2006 roku i do da t nie (+18 100) w 2010 roku, co wska zu je na zna cz ny wzrost 
li cz by imi gran tów w osta t nich ki l ku la tach.
Mo ¿ na wiêc przyj¹æ, ¿e po ja wiaj¹ce siê wy zwa nia i za gro ¿e nia zas³uguj¹
na uwa gê i zmu szaj¹ do opra co wa nia od po wied nich no wych in stru men tów,
któ re po zwol¹ zmie rzyæ siê z ewen tu a l nym nap³ywem do kra ju imi gran tów
o nieu regu lo wa nym sta tu sie. Mo¿e to w przysz³oœci byæ pro ble mem, po nie -
wa¿ obe c nie gru zi ñ skie prze pi sy do tycz¹ce imi gran tów s¹ li be ra l ne i prze wi -
duj¹ upro sz czo ne pro ce du ry uzy ska nia ze z wo le nia na po byt. Prze pi sy pra w ne
re gu luj¹ce sta tus obco kra jo w ców i wa run ki ich wja z du nie dziel¹ mi gran tów
eko no mi cz nych na ka te go rie „pra co bio r ca” i „pra cuj¹cy na w³asny ra chu nek
(in wes tor)”14. Gru zi ñ s cy przy wó d cy po li ty cz ni uza sad nia li obe c ne pra wo po -
trzeb¹ przy ci¹gniê cia do Gru zji za gra ni cz nych pra co w ni ków i in wes to rów,
któ rzy s¹ post rze ga ni jako wa ¿ ny „czyn nik na pê dzaj¹cy” gru ziñsk¹ go spo dar -
kê i gru zi ñ skie ro l ni c two oraz – szcze gó l nie – roz wój bran ¿y tu ry sty cz nej15.
Mimo ¿e li be ra l na po li ty ka wi zo wa wy ni ka ze spo³ecz nych i z go spo da r czych
po trzeb kra ju, to w celu za pe w nie nia przy ja z ne go œro do wi ska dla roz wo ju
 gospodarki i przy ci¹gniê cia in wes ty cji nie zbêd ne jest zarz¹dza nie pro ce sa mi
mi gra cji i ich sku tecz nie j sza re gu la cja. W zwi¹zku z tym wska za ne jest utrzy -
ma nie li be ra l nej po li ty ki wi zo wej przy jed no cze s nym pro wa dze niu sku te cz -
ne go zarz¹dzania migracj¹.
Poza tym trze ba wzi¹æ pod uwa gê, ¿e w 2012 roku Gru zja przy jê³a na sie -
bie obo wi¹zek re pa tria cji do Gru zji ty siê cy Mes che ty ñ ców, któ rzy zo sta li de -
po rto wa ni w cza sach so wie c kich – w po³owie lat czter dzie s tych XX wie ku.
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13  Dane s¹ sza cun ka mi obe j muj¹cymi okres piê cio le t ni. Aby otrzy maæ sza cun ko we dane
na te mat sa l da mi gra cji net to, Wy dzia³ Lud no œcio wy Orga ni za cji Na ro dów Zjed no czo nych
(Uni ted Na tions Po pu la tion Di vi sion, UNPD) uw z glêd nia hi sto riê mi gra cji lub po li ty kê mi gra -
cyjn¹ dla da ne go kra ju i nap³yw ucho dŸ ców w osta t nich okre sach. Dane do opra co wa nia ofi cja l -
nych sza cun ków po chodz¹ z ró ¿ nych Ÿró de³, w tym ze sta ty styk z gra ni cy, z wpi sów admi ni stra -
cyj nych, an kiet i spi sów. Je œli z po wo du nie wy sta r czaj¹cych da nych nie mo ¿ na do ko naæ ofi cja l -
nych sza cun ków, sa l do mi gra cji jest ob li cza ne przez rów na nie bi lan su, któ re jest ró ¿ nic¹ miê -
dzy ogó l nym wzro stem li cz by lud no œci a przy ro stem na tu ra l nym w okre sie miê dzy spi sa mi
– por. http://site reso u r ces.wo r l d bank.org/INTPROSPECTS/Re so u r ces/334934-1199807908806/
Ge o r gia.pdf [do stêp: 26 sty cz nia 2012 roku].
14  Re view Mi gra tion Ma na ge ment in Ge o r gia, As ses s ment Mis sion Re port, sty czeñ 2008 ro ku.
15  Oœwia d cze nie pre zy den ta Mi che i la Saa kasz wi le go pod czas ce re mo nii wrê cze nia na gród 
gru zi ñ skie go Mi ni ste r stwa Go spo dar ki i Zrów nowa ¿o ne go Roz wo ju dla przed siê bio r ców
i firm, któ ra odby³a siê 11 maja 2011 roku. Por. „Ci vil Ge o r gia”, Tbi li si, 12 maja 2011 roku
– http://www.ci vil.ge/eng/ar ti c le.php?id=23432 [do stêp: 26 sty cz nia 2012 roku].
Nak³ada to na rz¹d obo wi¹zek za pe w nie nia w³aœci we go œro do wi ska dla ich re -
pa tria cji i in te gra cji oraz za pe w nie nia im mie sz ka nia i od po wied nich gwa ran -
cji so cja l nych. Re pa tria cja i in te gra cja Mes che ty ñ ców wy da je siê obe c nie
du ¿ym wy zwa niem dla kra ju. W 1999 roku rz¹d gru zi ñ ski zo bo wi¹za³ siê do
re pa tria cji i re in te gra cji Mes che ty ñ ców w ci¹gu dwu na stu lat (by³ to wa ru nek
cz³on ko stwa Gru zji w Ra dzie Eu ro py). Oko³o 300–450 ty siê cy de po rto wa -
nych Mes che ty ñ ców mie sz ka obe c nie w ró ¿ nych kra jach, g³ów nie w by³ych
re pu b li kach Zwi¹zku Ra dzie c kie go. Gru zi ñ ska usta wa o re pa tria cji, któ ra
wesz³a w ¿y cie w 2007 roku, jest prób¹ przy wró ce nia spra wied li wo œci hi sto rycz -
nej przez re gu la cjê me cha ni z mów pra wnych, po zwa laj¹c na przy zna nie de por -
towa nym Mes che ty ñ com oby wa te l stwa gru zi ñ skie go16. Do 2010 roku gru zi -
ñ ski rz¹d roz pa trzy³ 5841 wnio sków (do tycz¹cych 8,9 tysi¹ca osób) o przy -
zna nie sta tu su re pa trian ta, za czym ma iœæ przy zna nie oby wa te l stwa
gru zi ñ skie go. Pro blem ten sta no wi ko le j ne wy zwa nie dla krajo wej po li ty ki
mi gra cy j nej w Gru zji.
Wspa r cie ze strony Unii Euro pe j skiej w celu popra wy
zarz¹dza nia migracj¹ w Gru zji
Pa ñ stwa cz³on ko wskie Unii Eu ro pe j skiej maj¹ bo ga te do œwia d cze nie
w  reagowaniu na imi gra cjê o cha ra kte rze nie ure gulo wa nym i w udzie la niu
 pomocy oso bom po trze buj¹cym ochro ny miê dzy naro do wej, ko rzy staj¹c z roz -
wi¹zañ przy jê tych na po zio mie uni j nym. Unia Eu ro pe j ska jest odpo wie dzia l -
na za utrzy ma nie i uma c nia nie swo jej tra dy cji udzie la nia azy lu i ochro ny,
za pe w nie nia szy b kiej po mo cy wszy stkim oso bom zna j duj¹cym siê w po trze -
bie i za gwa ran towa nia schro nie nia tym, któ rzy po trze buj¹ ochro ny miê dzy -
naro do wej17. Jed no cze œ nie Unia Eu ro pe j ska opra co wa³a od po wied nie
narzê dzia w celu za po bie ga nia na ru sze niom gra ni cy przez du¿¹ li cz bê nie le gal -
nych imi gran tów. W osta t nich la tach g³ów nym ele men tem uni j nej po li ty ki
 migracyjnej sta³o siê pog³êbie nie dia lo gu i wspó³pra cy z kra ja mi s¹sia du -
j¹cymi, zw³asz cza z tymi, w któ rych osta t nio sy tu a cja by³a nie pe w na z po wo -
du nie po ko jów po li ty cz nych lub kon fli któw zbro j nych i któ re z tego po wo du
mog¹ staæ siê mie j s cem po cho dze nia i tran zy tu mi gran tów o nie ure gulo wa -
nym sta tu sie18.
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16  De po rted Me sk he tians: To Fe r ga na and Back, „Jo u r nal Ta bu la”, 10 maja 2011 roku
– http://en.ta bu la.ge/ar ti c le-4087.html [do stêp: 26 sty cz nia 2012 roku].
17  Ko mu ni kat Ko mi sji do Pa r la men tu Euro pe j skie go, Rady, Euro pe j skie go Ko mi te tu Eko -
nomi czno - Spo³ecz ne go i Ko mi te tu Re gio nów w spra wie mi gra cji, Bru kse la, 4 maja 2011 roku,
COM (2011) 248 wer sja osta te cz na – http://ec.eu ro pa.eu/ho me -af fa irs/news/in tro /docs/1_EN_
ACT_part1_v11.pdf [do stêp: 26 sty cz nia 2012 roku].
18  Ibi dem.
Obe c ne ten den cje mi gra cy j ne w Gru zji s¹ ta k ¿e przed mio tem po li ty ki mi -
gra cy j nej Unii Eu ro pe j skiej do tycz¹cej mi gran tów o cha ra kte rze eko no mi cz -
nym i o nie ure gulo wa nym sta tu sie. Unia Eu ro pe j ska roz wi ja wspó³pra cê
z s¹sied ni mi pa ñ stwa mi, szcze gó l nie z Gruzj¹ i in ny mi kra ja mi Po³ud nio we go
Ka u ka zu, na za sa dzie wa run ko wo œci w kwe stii mi gra cji. Ma to na celu za chê -
ce nie kra jów par t ne r skich do za po bie ga nia nie le ga l nej mi gra cji, usta no wie nia
re a l nej po li ty ki mi gra cy j nej, sku te cz ne go zarz¹dza nia gra ni ca mi i wspó³pra cy
w dzie dzi nie po wro tów nie le ga l nych mi gran tów i ich re a d mi sji19. Uda na
wspó³pra ca po zwa la Unii Eu ro pe j skiej przed sta wiaæ ko le j ne za chê ty, jak
u³atwie nia wi zo we i po li ty ka mo bi l no œci wo bec oby wa te li da ne go kra ju.
Z tego po wo du ko nie cz noœæ roz wo ju po li ty ki mi gra cy j nej i usta no wie nia
sku te cz nych ram zarz¹dza nia mi gracj¹ w Gru zji zo sta³a umie sz czo na wy so ko
na li œcie prio ry te tów po li ty cz nych, na rów ni z pog³êbie niem sto sun ków Unia
Eu ro pe j ska – Gru zja w ra mach Eu ro pe j skiej Po li ty ki S¹sie dz twa. Unia Eu ro -
pe j ska za ini cjo wa³a z Gruzj¹ wie le pro gra mów do tycz¹cych mi gra cji w ra -
mach Pla nu Dzia³ania Unia Eu ro pe j ska – Gru zja, któ ry zo sta³ za inau guro wa ny 
w 2006 roku, a wszed³ w ¿y cie w 2007 roku. W ko mu ni ka cie do Pa r la men tu
Euro pe j skie go z 16 maja 2007 roku Ko mi sja Eu ro pe j ska za pro po no wa³a
u³atwie nia w wy da wa niu wiz i roz wa ¿e nie za wa r cia umów o re a d mi sji
z Gruzj¹ i in ny mi kra ja mi Po³ud nio we go Ka u ka zu, a ta k ¿e za pe w nie nie da l -
sze go wspa r cia dla tych pañstw w za kre sie zarz¹dza nia ich gra ni ca mi, wa l ki
z prze stê pczo œci¹ zor ga ni zo wan¹ i z fa³szo wa niem do ku men tów20. Od tego
cza su po pra wa zarz¹dza nia mi gracj¹ jest jed nym z prio ry te tów, któ ry wpi su je
siê w ramy wspó³pra cy Unia Eu ro pe j ska – Gru zja, wspie ra nej przez uni j ne
pro gra my po mo cy fi nan so wej i technicznej.
Plan Dzia³ania Unia Eu ro pe j ska – Gru zja z 2006 roku de fi niu je roz wój
ogól no kra jo wej stra te gii w dzie dzi nie mi gra cji i od po wied nie go pla nu
dzia³ania jako je den z g³ów nych prio ry te tów Gru zji, za chê ca do moni to ro wa -
nia pro ce sów mi gra cy j nych, sku te cz nej ko or dy na cji miê dzy or ga na mi rz¹do -
wy mi, wzmo c nie nia dia lo gu z Uni¹ Eu ro pejsk¹ w spra wie u³atwieñ wi zo wych 
i re a d mi sji. Ponad to w ra mach tego pla nu Gru zja zo bo wi¹za³a siê do ko naæ
przegl¹du swo jej po li ty ki wo bec ucho dŸ ców i prze sied le ñ ców we wnê trz nych
w celu za pe w nie nia im bez pie cze ñ stwa i w³aœci wej in te gra cji w spo³ecz no œ -
ciach przy j muj¹cych. Ogó l nie rzecz bior¹c, bar dziej sku te cz ne egze k wo wa nie 
pra wa, wy ¿szy po ziom ochro ny praw cz³owie ka, de mo kra cja i sku te cz na
118 Tamara Pataraia
19  Ibi dem.
20  Ko mu ni kat Ko mi sji z dnia 16 maja 2007 roku do Pa r la men tu Euro pe j skie go, Rady,
Euro pe j skie go Ko mi te tu Eko nomi czno - Spo³ecz ne go i Ko mi te tu Re gio nów na te mat sto so wa nia 
glo ba l ne go po dej œcia do mi gra cji do wschod nich i po³udnio wo- ws chod nich re gio nów s¹sia -
duj¹cych z Uni¹ Eu ro pejsk¹, COM(2007) 247 [wer sja osta te cz na nie pub liko wa na w Dzien ni ku
Urzê do wym] – http://eu ro pa.eu/le gi s la tion_sum ma ries/ju sti ce_fre e dom_se cu ri ty/free_mo ve -
ment_of_per sons_asy lum_im mi gra tion/l14565_en.htm [do stêp: 26 sty cz nia 2012 ro ku].
 administracja s¹ nie zbêd ny mi czyn ni ka mi za pe w nie nia sku te cz ne go zarz¹dza -
nia mi gracj¹ w Gru zji. Jest to pod sta wa in ten syfi ka cji wspó³pra cy miê dzy
Uni¹ Eu ro pejsk¹ a Gruzj¹. Par t ne r stwo Wschod nie, za ini cjo wa ne przez Uniê
Eu ro pejsk¹ w 2009 roku, stwo rzy³o Gru zji i piê ciu in nym krajom re gio nu
nowe mo ¿ li wo œci za cie œ nie nia wspó³pra cy z Uni¹ Eu ro pejsk¹. Ini cja ty wa ta
okre œli³a wa run ki per spe ktywi cz nej libe ra li za cji po li ty ki wizowej.
Za kres i in ten sy w noœæ re form insty tucjo na l nych w ob sza rze wol no œci, bez -
pie cze ñ stwa i spra wied li wo œci, któ re zrea li zo wa no osta t nio w Gru zji przy
wspa r ciu Unii Eu ro pe j skiej, po mog³y temu pa ñ stwu czê œcio wo spe³niæ wy ma -
ga nia okre œlo ne w do ku men tach o wspó³pra cy miê dzy Uni¹ Eu ro pejsk¹
a Gruzj¹, szcze gó l nie ujê te w pla nie dzia³ania w ra mach Eu ro pe j skiej Po li ty ki
S¹sie dz twa. Obe j mu je on dzia³ania w za kre sie zarz¹dza nia gra ni ca mi, bez pie -
cze ñ stwa do ku men tów, wa l ki z ko rupcj¹, prze stê pczo œci¹ i han d lem lu dŸ mi.
Czêœæ re form w wy mie nio nych dzie dzi nach przy czy ni³a siê do po my œl ne go
za ko ñ cze nia ne go cja cji w spra wie u³atwieñ wi zo wych i umów o re a d mi sji
w 2010 roku.
Przed Gruzj¹ – mimo pod jê cia sze ro ko za kro jo nych re form – na dal stoj¹ wy -
zwa nia w ob sza rze wol no œci, bez pie cze ñ stwa i spra wied li wo œci. Spro sta nie tym
wy zwa niom jest nie zbêd ne do spe³nie nia kry te riów Unii Eu ro pe j skiej. Gru zja
za mie rza wiêc podj¹æ dzia³ania prze ciw ko ru pcji, kon ty nu o waæ wysi³ki w celu
usta no wie nia rz¹dów pra wa, za pe w niæ nie za wis³oœæ s¹dów i przed siê w zi¹æ sta -
no w cze œro d ki do tycz¹ce bez pie cze ñ stwa gra nic, a ta k ¿e kon cen truj¹ce siê na
stwo rze niu spra w ne go sy ste mu zarz¹dza nia da ny mi oso bo wy mi.
Szcze gó l nie osta t nie ba da nia po twier dzi³y, ¿e z co dzien ne go ¿y cia wiê -
kszo œci oby wa te li w Gru zji w zna cz nym sto p niu wy eli mino wa no ko ru pcjê21.
Wie lu przed sta wi cie li or ga ni za cji miê dzyna ro do wych (w tym Unii Eu ro pe j -
skiej22) uwa ¿a jed nak, ¿e Gru zja na dal bo ry ka siê z trud no œcia mi w zwa l cza niu 
ko ru pcji, twier dzi ta k ¿e, ¿e je œli kraj ten chce siê zbli ¿yæ do Unii Eu ro pe j skiej,
musi zmie rzyæ siê z pro ble mem ko ru pcji insty tucjo na l nej. Poza tym Unia
 Europejska w pla nie dzia³ania w ra mach Eu ro pe j skiej Po li ty ki S¹sie dz twa za
bar dzo istotn¹ uwa ¿a zdo l noœæ Gru zji do re fo r my sy ste mu s¹do wni c twa,
stwier dza ponad to, ¿e wa l ce z ko rupcj¹ i zwa l cza niu prze stê pczo œci mo¿e
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21  Gru zja za j mu je 64. po zy cjê wœród 183 kra jów skla syfi ko wa nych w glo ba l nym In de ksie
Per ce pcji Ko ru pcji (Cor ru p tion  Perceptions In dex, CPI) 2011, któ ry mie rzy post rze ga ny po -
ziom ko ru pcji. Wy nik za 2011 rok wska zu je, ¿e po ziom post rze ga nej ko ru pcji w  Gru zji jest ni ¿ -
szy ni¿ w ki l ku pa ñ stwach cz³on ko wskich Unii Eu ro pe j skiej, w tym S³owa cji, W³och, Gre cji,
Ru mu nii i Bu³ga rii, oraz kra jach Ba³ka nów Za chod nich. Tu r cja za j mu je nie co wy¿sz¹, 61. po -
zy cjê. Post rze ga ny po ziom ko ru pcji w kra jach s¹sia duj¹cych z Gruzj¹ jest zna cz nie wy ¿szy:
 Armenia pla su je siê na 129., a Ro sja i Azer be j d¿an ex ae quo na 143. po zy cji.
22  Imp le men ta tion of the Eu ro pe an Neig hbou r ho od Po li cy in 2010, Co un try Re port:  Georgia
–  http://ec.eu ro pa.eu/world/enp/pdf/pro gress2011/sec_11_649_en.pdf [do stêp: 26 sty cz nia
2012 roku].
s³u¿yæ po pra wa i wzmo c nie nie nie zale ¿ no œci oraz bez stron no œci wy mia ru
spra wied li wo œci23.
Nie mniej jed nak re fo r my, ja kie Gru zja prze pro wa dzi³a w or ga nach i in sty -
tu cjach za j muj¹cych siê za gad nie nia mi zwi¹za ny mi z mi gracj¹, po mog³y
w 2010 ro ku Unii Eu ro pe j skiej i Gru zji za cie œ niæ wspó³pra cê i pod pi saæ umo wy
o u³atwie niach wi zo wych i o re a d mi sji. Re a li za cja tych umów umo ¿ li wi³a Gru -
zji kon tynu o wa nie i pog³êbie nie wspó³pra cy z Uni¹ Eu ro pejsk¹ w celu pe³nego
wy ko rzy sta nia mo ¿ li wo œci libe ra li za cji po li ty ki wi zo wej z Uni¹ Eu ro pejsk¹.
Par t ne r stwo Wschod nie na dal po zo sta je g³ówn¹ ra mow¹ ini cja tyw¹ unijn¹, któ -
rej ce lem jest wspie ra nie Gru zji w da l szych u³atwie niach na rzecz „mo bi l no œci
pra co w ni ków w pra wid³owo zarz¹dza nym i bez pie cz nym oto cze niu”24.
Przy wó d cy uni j nych pañstw cz³on ko wskich, przed sta wi cie le Unii Eu ro pej -
skiej i g³owy pañstw z kra jów Par t ne r stwa Wschod nie go w de kla ra cji przy jê -
tej pod czas szczy tu w Wa r sza wie 29–30 wrze œ nia 2011 roku po no w nie
po twier dzi li, ¿e po sku te cz nym wdro ¿e niu umów o u³atwie niach wi zo wych
i re a d mi sji Unia Eu ro pe j ska i kra je par t ne r skie po dejm¹ sto p nio we dzia³ania
na rzecz wpro wa dze nia sy ste mu bez wi zo we go25. Do ku ment przy zna je ta k ¿e,
¿e libe ra li za cja po li ty ki wi zo wej bê dzie mo ¿ li wa do pie ro po spe³nie niu wszyst -
kich wy ma gañ Unii Eu ro pe j skiej i po wdro ¿e niu dwu fa zo wych pla nów
dzia³ania na rzecz libe ra li za cji po li ty ki wi zo wej, obe j muj¹cych w³aœci wie
zarz¹dzan¹ i bez pieczn¹ mo bi l noœæ pra co w ni ków.
De kla ra cja przy jê ta pod czas szczy tu Par t ne r stwa Wschod nie go mo¿e sta -
no wiæ za chê tê dla Gru zji do kon tynu o wa nia re form i za pe w nie nia w³aœci wej
re a li za cji umów o u³atwie niach wi zo wych i o re a d mi sji. W re zu l ta cie po -
mog³oby to wy ne go cjo waæ plan dzia³añ w celu wpro wa dze nia ru chu bez wi zo -
we go z Uni¹ Eu ro pejsk¹. Po stêp w re a li za cji umów bê dzie do brym kry te rium,
ja kie Unia Eu ro pe j ska roz wa ¿y przy po dej mo wa niu de cy zji o tym, kie dy za -
ofe ro waæ Gru zji plan dzia³ania w spra wie libe ra li za cji po li ty ki wi zo wej.
Do te go cza su, co po twier dzi³a Unia Eu ro pe j ska, plan dzia³ania w spra wie
libe ra li za cji po li ty ki wi zo wej wo bec Ukra i ny i Mo³da wii mo¿e s³u¿yæ Gru zji
jako mo del do na œla do wa nia przy da l szym opra co wy wa niu re form i dzia³añ
zwi¹za nych z mi gracj¹.
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23  Wed³ug ba dañ, wiê kszoœæ Gru zi nów s¹dzi, ¿e obe c ne pra kty ki w s¹dach rodz¹ wœród
oby wa te li po czu cie nie spra wied liwo œci, a wska Ÿ nik unie win nie nia w spra wach ka r nych wy no si 
mniej ni¿ 0,1%. Rów nie¿ ame ry ka ñ ski De pa r ta ment Sta nu w rapo rcie na te mat praw cz³owie ka
uzna³ sy stem s¹do wni c twa w Gru zji za jedn¹ z naj wiê kszych s³abo œci tego kra ju, co z ko lei
utrud nia pe³n¹ trans fo r macjê de mo kra tyczn¹ tego pa ñ stwa.
24  Wspó l na De kla ra cja wa r sza wskie go Szczy tu Par t ne r stwa Wschod nie go, 29–30 wrze œ -
nia 2011 roku – http://www.easte rnpar tner s hip.org/si tes/de fa ult/fi les/jo int_de cla ra tion_eap_
 summit_0.pdf [do stêp: 26 sty cz nia 2012 roku].
25  Ibi dem.
Ramy pra w ne migra cji
Od 2006 roku w³adze gru zi ñ skie wpro wa dzi³y wie le zmian w prze pi sach
zwi¹za nych z mi gracj¹, zgod nie z za le ce nia mi Unii Eu ro pe j skiej i in nych
 organizacji miê dzyna ro do wych. W opi nii miê dzyna ro do wych do na to rów
i eks per tów, ist niej¹ce prze pi sy w Gru zji wy ma gaj¹ jed nak da l szych zmian
i roz wi niê cia. Ko nie cz noœæ tê po twier dzaj¹ tak¿e se kto ro we do ku men ty stra te -
gi cz ne, wy da ne przez ró ¿ ne in sty tu cje rz¹dowe za j muj¹ce siê pro ble ma tyk¹
mi gra cji26. Przy jê cie ca³oœcio wej krajo wej stra te gii mi gra cji bê dzie dla tego
kra ju dobr¹ pod staw¹ da l szej po pra wy oto cze nia pra wne go mi gra cji.
Wed³ug sta nu na 2011 rok, usta wo da w stwo Gru zji zwi¹zane z mi gracj¹
sk³ada siê z kon we ncji miê dzyna ro do wych i prze pi sów pra wa krajo we go.
Gru zja jest syg na ta riu szem kon we ncji z 1951 roku do tycz¹cej sta tu su ucho dŸ -
ców i pro to ko³u do tej kon we ncji z 1967 roku (za pe w niaj¹cego ochro nê
 socjaln¹ dla ucho dŸ ców i azy lan tów). W 2011 roku Gru zja przyst¹pi³a do kon -
we ncji Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo nych w spra wie bez pañ stwo wo œci,
choæ do tej pory nie sta³a siê pa ñ stwem – stron¹ eu ro pe j skiej kon we ncji o oby -
wa te l stwie z 1961 roku. Ocze ku je siê, ¿e wkró t ce Gru zja przyst¹pi do tej
 drugiej kon we ncji.
Prze pi sy re gu luj¹ce pro ce sy mi gra cy j ne w Gruzji
• usta wa o oby wa te l stwie Gru zji (przy jê ta w 1993 roku, od 2006 roku nowe li -
zo wa na ponad dzie siêæ razy),
• usta wa o pro ce du rach re je stra cji i iden ty fi ka cji oby wa te li Gru zji i cu dzo ziem -
ców mie sz kaj¹cych w Gru zji (przy jê ta w 1996 roku, od 2006 roku nowe li -
zo wa na ponad trzy na œcie razy),
• usta wa o za sa dach cza so we go wja z du i wy ja z du gru zi ñ skich oby wa te li
z Gru zji (przy jê ta w 1993 roku, sie dmio kro t nie nowe li zo wa na, osta t nio
zmie nio na w cze r w cu 2011 roku),
• usta wa o sta tu sie pra wnym cu dzo zie m ców (przy jê ta w 2005 roku, osta t nio
zmie nio na w cze r w cu 2011 roku),
• usta wa o ucho dŸ cach (przy jê ta w 1998 roku, osta t nio zmie nio na w 2010 roku),
• usta wa o ochro nie da nych oso bo wych (przy jê ta 28 grud nia 2011 roku),
• pro jekt usta wy o ucho dŸ cach i oso bach o sta tu sie huma ni ta r nym (ma byæ
z³o¿o ny do pa r la men tu)
Gru zi ñ skie prze pi sy pra wa mi gra cyj ne go zo sta³y pod da ne oce nie wie lu
eks per tów na zle ce nie or ga ni za cji miê dzyna ro do wych dzia³aj¹cych w dzie dzi -
nie mi gra cji. Ni nie j szy przegl¹d pra wo da w stwa Gru zji w zna cz nym sto p niu
Rozwój polityki migracyjnej w Gruzji 121
26  Stra te gi cz ny plan roz wo ju na lata 2007–2011, Agen cja Re je stru Cy wi l ne go, 2007–2008 rok.
opie ra siê na tych oce nach oraz na in fo r ma cjach otrzy ma nych od rz¹du gru zi ñ -
skie go. Mamy nad zie jê, ¿e sta no wi on w mia rê pe³ny ob raz osi¹gniêæ i wy -
zwañ stoj¹cych przed re gu la cja mi pra wny mi kwe stii mi gra cji27.
Sta tus pra w ny cu dzo zie m ców. Usta wa o sta tu sie pra wnym cu dzo zie m -
ców de fi niu je sta tus pra w ny cu dzo zie m ców i bez pañ stwo w ców oraz re gu lu je
ich pra wa do tycz¹ce wja z du, po by tu, prze ja z du i wy ja z du, a ta k ¿e za kres ich
praw i obo wi¹zków w kra ju.
W opi nii miê dzyna ro do wych eks per tów, ist niej¹ca po li ty ka wi zo wa kra ju
jest zbyt li be ra l na w po rów na niu z miê dzyna rodo wy mi stan dar da mi. Kry ty ka
ta do ty czy ogra ni czo nej li cz by ka te go rii wiz i upro sz czo nych pro ce dur uzy -
ska nia wizy na gra ni cy. Pra wo roz ró ¿ nia ty l ko czte ry ka te go rie wiz: dyp loma -
ty cz ne, stu den c kie, bi z ne so we i zwyk³e. Ta kie roz wi¹za nie nie jest zgod ne
z pra ktyk¹ prawn¹ w pa ñ stwach cz³on ko wskich Unii Eu ro pe j skiej.
Ponad to oby wa te le wie lu kra jów mog¹ wje chaæ do Gru zji bez wizy, a oby -
wa te le ponad osiem dzie siê ciu kra jów nie po trze buj¹ wizy na po byt do
360  dni28. Cu dzo zie miec, któ ry chce prze by waæ w kra ju przez d³u¿ szy okres,
mo¿e po zo staæ w Gru zji na pod sta wie ze z wo le nia na po byt cza so wy. Zda niem
nie któ rych eks per tów, czyn ni ki te mog¹ mieæ ne ga ty w ny wp³yw na ry nek pra -
cy w Gru zji, do pro wa dzaj¹c w przysz³oœci do wzro stu bez ro bo cia.
Jed no cze œ nie pra wo gru zi ñ skie nie nak³ada na Gru zjê pe³nej odpo wie dzial -
no œci za zde fi nio wa nie sta tu su tych oby wa te li pañstw trze cich, któ rzy mog¹
byæ wy da ni Gru zji z pañstw Unii Eu ro pe j skiej na mocy prze pi sów o re a d mi -
sji29. Zgod nie z no r ma mi Unii Eu ro pe j skiej, nie zbêd ne jest wpro wa dze nie
okre œlo nych pro ce dur w celu ich iden ty fi ka cji (na przyk³ad osa dze nie cu dzo -
zie m ców w spe cja l nych oœro d kach tym cza so we go za trzy ma nia).
Mi gran ci za ro b ko wi. Prze pi sy pra w ne do tycz¹ce cu dzo zie m ców nie za -
wie raj¹ ¿ad nych ogra ni czeñ co do za trud nia nia lub dzia³al no œci go spo da r czej
osób wje ¿ d¿aj¹cych do kra ju na pod sta wie zwyk³ej wizy30. Ko deks pra cy nie
okre œla za sad za trud nia nia cu dzo zie m ców ani nie ogra ni cza pro wa dzo nej
przez nich dzia³al no œci go spo da r czej. Szcze gó l nie nie ma ¿ad nych ogra ni czeñ
dla pra co da w ców co do za trud nia nia osób nie bêd¹cych oby wa te la mi Gru zji,
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27  W dniach od 2 do 5 paŸ dzie r ni ka 2007 roku na wnio sek rz¹du gru zi ñ skie go Miê dzy naro -
do wa Or ga ni za cja do spraw Mi gra cji prze pro wa dzi³a oce nê sy ste mu zarz¹dza nia mi gracj¹
w Gru zji. Pro jekt by³ wspó³fi nan so wa ny przez Uniê Euro pejsk¹ oraz rz¹dy Czech i Nie miec.
Oce na mia³a na celu osza co wa nie zgod no œci gru zi ñ skich prze pi sów mi gra cy j nych ze stan dar da -
mi miê dzyna rodo wy mi, pra wo da wstwem uni j nym oraz ce la mi i za da nia mi okre œlo nymi przez
Euro pejsk¹ Poli ty kê S¹sie dz twa.
28  Usta wa o sta tu sie pra wnym cu dzo zie m ców – por. http://www.mfa.gov.ge/in dex.php?
lang_id=GEO&sec_id=386 [do stêp: 26 sty cz nia 2012 roku].
29  Umo wa o re a d mi sji miê dzy Gruzj¹ a Uni¹ Eu ro pejsk¹ wesz³a w ¿y cie 1 ma r ca 2011 roku.
30  Usta wa o sta tu sie pra wnym cu dzo zie m ców – por. Przegl¹d zarz¹dza nia mi gracj¹ w Gru zji, 
spra wo z da nie mi sji Miê dzy naro do wej Or ga ni za cji do spraw Mi gra cji, sty czeñ 2008 roku.
po nie wa¿ nie ist nie je sy stem ze z wo leñ na pra cê dla cu dzo zie m ców – sama
umo wa wy sta r cza do uzy ska nia po zwo le nia na po byt.
S¹ po wo dy, dla któ rych rz¹d gru zi ñ ski przyj¹³ ta kie po dej œcie do roz wo ju
pra wo da w stwa i po li ty ki w za kre sie le ga l nej mi gra cji. W³adze Gru zji
twierdz¹, ¿e d¹¿¹ do roz wo ju li be ral ne go mo de lu eko nomi cz ne go w kra ju, uz -
naj¹ wiêc, ¿e ich kraj po wi nien na œla do waæ mo del eko no mi cz ny Sin ga pu ru31,
a po li ty ka mi gra cy j na po win na kon cen tro waæ siê na przy ci¹ga niu za gra ni cz -
nych in wes to rów i pra co w ni ków, po nie wa¿ mog¹ siê oni przy czy niæ do roz -
wo ju go spo dar cze go kra ju32. Jed no cze œ nie w³adze Gru zji pod kre œlaj¹, ¿e
z bra ku prze pi sów ogra ni czaj¹cych po byt cu dzo zie m ców w Gru zji kraj ten nie
po trze bu je spe cja l ne go oœro d ka za trzy mañ dla mi gran tów, a co za tym idzie
– œro d ków na ich utrzy ma nie33.
Eks per ci Unii Eu ro pe j skiej su ge ruj¹ jed nak, ¿e pra wo do tycz¹ce mi gra cji
po win no byæ bar dziej rygo ry sty cz ne34. Mimo to gru zi ñ ski rz¹d nie chê t nie
wpro wa dza ra dy ka l ne re fo r my pra wa do tycz¹cego mi gra cji, choæ s¹ po dej mo -
wa ne pró by de cen tra liza cji i po pra wy po li ty ki wi zo wej, pro ce dur wy da la nia
i in nych kwe stii zwi¹zanych z mi gracj¹.
Za trzy ma nie. Prze pi sy Unii Eu ro pe j skiej prze wi duj¹ admi ni stra cyj ne za -
trzy ma nie tych cu dzo zie m ców, któ rzy przed³u¿aj¹ po byt lub prze kra czaj¹ gra -
ni cê nie le ga l nie. Ist nie je roz bie ¿ noœæ miê dzy prze pi sa mi pra wny mi Gru zji
a stan dar da mi Unii Eu ro pe j skiej. W Gru zji ró ¿ ne ze sta wy ustaw okre œlaj¹ ró¿ -
ne go ro dza ju na ru sze nia pra wa. Szcze gó l nie, zgod nie z gru ziñsk¹ ustaw¹ o sta -
tusie pra wnym cu dzo zie m ców, wszy s cy cu dzo zie m cy na ru szaj¹cy prze pi sy
imi gra cy j ne pod le gaj¹ are szto wi admi ni stra cyjne mu. Z ko lei ko deks po stê po -
wa nia admi ni stra cyjne go Gru zji ogra ni cza d³ugoœæ are sztu admi ni stra cyjne go
za wy kro cze nia admi ni stra cyj ne za le d wie do trzech go dzin, co spra wia, ¿e
w cza sie are sztu admi ni stra cyjne go pra wie nie mo ¿ li we jest usta le nie da nych
oso bo wych cu dzo zie m ców35.
Jed no cze œ nie gru zi ñ skie pra wo uz na je wy kro cze nia imi gra cy j ne, ta kie jak
nie le ga l ne prze kro cze nie gra ni cy, za prze stê p stwa. W prze ciw ie ñ stwie do
Unii Eu ro pe j skiej, w Gru zji nie ma spe cjali sty cz nych oœro d ków za trzy ma nia
nie le ga l nych imi gran tów, poza wiê zie nia mi. Gru zi ñ skie pra wo nie wy ma ga
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31  Por. http://www.in de pen dent.co.uk/news/world/eu ro pe/boer-far mers-head -for-new- home -in-
ge o r gia-2128794.html [do stêp: 26 sty cz nia 2012 roku].
32  „Nasz mo del go spo da r czy po wi nien byæ tak li be ra l ny, jak w Sin ga pu rze. Po win ni œmy
wy ko rzy staæ na sze po³o¿e nie geo gra fi cz ne tak, jak Sin ga pur wy ko rzy stu je swo je” – oœwia d czy³ 
Miche il Saa ka sz wi li 11 maja 2011 roku pod czas ce re mo nii wrê cze nia na gród gru zi ñ skie -
go Mi ni ste r stwa Go spo dar ki i Zrów nowa ¿o ne go Roz wo ju dla przed siê bio r ców i firm – http://
www.ci vil.ge/eng/ar ti c le.php?id=23432 [do stêp: 26 sty cz nia 2012 roku].
33  In fo r ma cje prze ka za ne przez Agen cjê Re je stru Cy wi l ne go, 28 grud nia 2011 ro ku.
34  Przegl¹d zarz¹dza nia mi gracj¹ w Gru zji, spra wo z da nie mi sji Miê dzy naro do wej Or ga ni -
za cji do spraw Mi gra cji, sty czeñ 2008 roku.
35  Ibi dem.
ta k ¿e, aby nie le ga l ni imi gran ci byli w wiê zie niach od dzie le ni od in nych za -
trzy ma nych. Oce nia siê, ¿e Gru zja sto su je bar dzo su ro we za sa dy za trzy my wa -
nia za nie le ga l ne prze kro cze nie gra ni cy, pod czas gdy wszy stkie inne
wy kro cze nia imi gra cy j ne pod le gaj¹ je dy nie ka rze grzy w ny36.
Obe c na usta wa o sta tu sie pra wnym cu dzo zie m ców, przy jê ta w 2005 roku,
by³a od ta m te go cza su kil ka kro t nie zmie nia na, wci¹¿ jed nak wy ka zu je bra ki,
któ re musz¹ byæ usu niê te w celu do sto so wa nia jej do norm i stan dar dów Unii
Eu ro pe j skiej do tycz¹cych mi gra cji. Na przyk³ad obe c ne pra wo musi uw z glêd -
niæ kon kre t ne po sta no wie nia w celu zabezpieczenia in te re sów najs³ab szych
ka te go rii osób ubie gaj¹cych siê o azyl, ta kich jak ko bie ty i dzie ci. Wed³ug ra -
po r tu Wy so kie go Ko mi sa rza Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo nych do spraw
Ucho dŸ ców z 2011 roku, Pro gram Na ro dów Zjed no czo nych do spraw Roz wo -
ju po ma ga gru zi ñ skie mu rz¹dowi w zmia nie prze pi sów do tycz¹cych sta tu su
pra wne go cu dzo zie m ców, udzie la rów nie¿ po mo cy te ch ni cz nej i wspa r cia
w bu do wa niu zdo l no œci do pe³nego wdro ¿e nia tych prze pi sów.
Mi gra cja za ro b ko wa z Gru zji. Mimo ¿e obo wi¹zuj¹ce cu dzo zie m ców
pro ce du ry wja z du na te ren Gru zji s¹ wyj¹tko wo pro ste, umo ¿ li wiaj¹c im ³atwe 
uzy ska nie po zwo le nia na pra cê czy zmia nê sta tu su, bra ku je jed nak miê dzyna -
rodo we go po ro zu mie nia, któ re re gu lo wa³oby odp³yw Gru zi nów po szu ku -
j¹cych pra cy poza gra ni ca mi kra ju, i pro ce dur do tycz¹cych ich po wro tu do
kra ju.
W rze czy wi sto œci prze ka zy pie niê ¿ ne maj¹ zna cz ny udzia³ w go spo da r ce kra -
ju, sta no wi¹c 8% PKB. Nie po dej mo wa no jed nak dot¹d wysi³ków na rzecz ochro -
ny praw osób pra cuj¹cych za gra nic¹ i po pra wy wa run ków ich pra cy. Re a l nym
spo so bem ure gu lo wa nia kwe stii zwi¹za nych z mi gran ta mi jest pod pi sa nie umo wy 
dwu stron nej miê dzy pa ñ stwa mi. Je dyn¹ umow¹ tego ro dza ju jest po ro zu mie nie
pod pi sa ne przez rz¹dy Gru zji i Azer be j d¿a nu, re gu luj¹ce prze de wszy stkim kwe -
stie so cja l ne37, nie ma jed nak ta kie go po ro zu mie nia z Grecj¹, Fe de racj¹ Ro syjsk¹,
Au stri¹, ze Sta na mi Zjed no czo ny mi, z Wielk¹ Bry ta ni¹, W³ocha mi, Francj¹ i in -
ny mi kra ja mi, któ re sta no wi¹ g³ówny cel dla mi gran tów z Gru zji.
Po li ty ka mi gra cy j na po win na uw z glêd niaæ obecn¹ sy tu a cjê, w któ rej eks -
port si³y ro bo czej mo¿e staæ siê jed nym z klu czo wych ele men tów stra te gii roz -
wo ju go spo dar cze go tego kra ju. Ure gu lo wa nie kwe stii mi gra cji to po ten cja l ny 
spo sób na zwiê ksze nie do cho dów pa ñ stwa. Wiê kszoœæ gru zi ñ skich emi gran -
tów nie mo¿e jed nak pra co waæ le ga l nie za gra nic¹ ani ucze st ni czyæ w ofi cja l -
nym ryn ku pra cy. W re zu l ta cie otrzy muj¹ oni zna cz nie ni ¿ sze wy na gro dze nie,
a ich pra wa nie s¹ chro nio ne38.
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36  Ibi dem.
37  Mi gra cja za ro b ko wa z Gru zji i umo wy dwu stron ne do tycz¹ce mi gra cji – por. Ne eds and
Pro spects, op. cit.
38  Ibi dem.
Wed³ug osta t nich ofi cja l nych wy po wie dzi, Gru zja pla nu je wpro wa dzaæ
sto p nio wo u³atwie nia w le ga l nym przep³ywie pra co w ni ków, w tym w ra mach
umów z pa ñ stwa mi cz³on ko wski mi Unii Eu ro pe j skiej do tycz¹cych emi gra cji
za ro b ko wej i wa had³owej39. Roz po czê to ju¿ ne go cja cje po ro zu mie nia
z Francj¹ w spra wie mi gra cji wa had³owej, za ko ñ czo no zaœ pro ce du ry pro -
wadz¹ce do pod pi sa nia umo wy. Pod jê to kon kre t ne kro ki w celu ure gu lo wa nia
kwe stii mi gra cji za ro b ko wej do Nie miec i in nych za gad nieñ zwi¹za nych z mi -
gracj¹ – Pa ñ stwo wa Ko mi sja do spraw Mi gra cji pod pi sa³a pro to kó³ usta leñ
z dwie ma nie mie c ki mi agen cja mi za j muj¹cymi siê roz wo jem: Nie mieck¹ Fun -
dacj¹ na rzecz Roz wo ju Miê dzyna rodo we go oraz z Cen trum Roz wo ju. Zde fi -
nio wa no ta k ¿e per spe kty wy wspó³pra cy z in ny mi kra ja mi, w tym z pa ñ stwa mi
cz³on ko wski mi Unii Eu ro pe j skiej, zw³asz cza z Wielk¹ Bry ta ni¹ i Grecj¹40.
Wspó³pra ca Unii Eu ro pe j skiej z Gruzj¹ w ra mach ini cja ty wy Par t ne r stwa
na rzecz Mo bi l no œci (Mo bi li ty Par tne r s hip), któ ra wesz³a w ¿y cie 16 lu te go
2010 roku, mo¿e staæ siê do brym na rzê dziem zwiê ksza nia zdo l no œci Gru zji do
zarz¹dza nia mi gracj¹ za ro b kow¹. Wed³ug wspó l nej de kla ra cji o Par t ne r stwie
na rzecz Mo bi l no œci, ini cja ty wa ta pro po nu je:
• wzmo c nie nie zdo l no œci Gru zji do zarz¹dza nia mi gracj¹ za ro b kow¹ i re pa -
triacj¹ przez wy mia nê do œwia d czeñ, stwo rze nie jed no li tej bazy da nych na
te mat mi gra cji i pro wa dze nie ana liz,
• u³atwie nia w za kre sie mi gra cji za ro b ko wej, wspa r cie dla osób po wra -
caj¹cych, szcze gó l nie wspie ra nie do bro wo l nych po wro tów mi gran tów wy -
so ko wykwa lifi ko wa nych w celu prze ciw dzia³ania „dre na ¿o wi mó z gów”
z kra ju i wspie ra nia mi gra cji wa had³owej,
• opra co wa nie po li ty ki azy lo wej i sy ste mu ochro ny ucho dŸ ców,
• zwa l cza nie nie le ga l nej mi gra cji i han d lu lu dŸ mi,
• wspie ra nie Gru zji w jej sta ra niach o wdra ¿a nie umo wy o re a d mi sji z Uni¹
Eu ro pejsk¹.
Sta ty sty ki do tycz¹ce moni to ro wa nia mi gra cji. In nym wy zwa niem jest
ko nie cz noœæ stwo rze nia jed no li tej bazy da nych na te mat mi gra cji, prze wi dzia -
nej w art. 66 gru zi ñ skiej usta wy o sta tu sie pra wnym cu dzo zie m ców. Taka baza 
wci¹¿ nie po wsta³a. W cze r w cu 2010 roku Agen cja Re je stru Cy wi l ne go Mi ni -
ste r stwa Spra wied li wo œci Gru zji przy po pa r ciu rz¹du w³oskie go i Miê dzy -
naro do wej Or ga ni za cja do spraw Mi gra cji roz po czê³a pro jekt wpro wa dze nia
sy ste mu zarz¹dza nia da ny mi sta ty sty czny mi na te mat mi gra cji we wnê trz -
nej i ze w nê trz nej. Zda niem przed sta wi cie li w³adz, sy stem bazy da nych bê -
dzie bar dzo po mo c ny w roz wi¹zy wa niu ró ¿ nych pro ble mów zwi¹za nych
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39  In fo r ma cja po twier dzo na przez urzêd ni ka pa ñ stwo we go z Agen cji Re je stru Cy wi l ne go,
Mi ni ste r stwo Spra wied li wo œci, 28 grud nia 2011 roku.
40  In fo r ma cja po twier dzo na przez urzêd ni ka pa ñ stwo we go z Agen cji Re je stru Cy wi l ne go,
Mi ni ste r stwo Spra wied li wo œci, 28 grud nia 2011 roku.
z  migracj¹41. Na dal jed nak nie jest ja s ne, jak kie row ni c two Agen cji Re je stru
Cy wi l ne go pla nu je zin te gro waæ wszy stkie nie zbêd ne dane, któ re s¹ roz pro -
szo ne w ró ¿ nych in sty tu cjach, ta kich jak Mi ni ste r stwo Spraw We wnê trz nych,
Mi ni ste r stwo Spra wied li wo œci czy re sort za j muj¹cy siê ucho dŸ ca mi we wnêtrz -
nymi z te re nów oku po wa nych. Wszy stkie te in sty tu cje nie za le ¿ nie gro madz¹ 
in fo r ma cje i nie wpro wa dzo no sku te cz ne go me cha ni z mu wy mia ny in fo r ma -
cji ani me to dy po³¹cze nia tych baz da nych. Dla te go nie mo ¿ na uzy skaæ jed -
no cze œ nie do stê pu do pe³nych in fo r ma cji o kon kre t nym cu dzo zie m cu.
Wa ¿ ne jest wy zna cze nie in sty tu cji, któ ra bê dzie zarz¹dzaæ baz¹ da nych
i ko or dy no waæ ca³y pro ces42. Obe c nie wszy stkie zain tere so wa ne in sty tu cje 
wy zna czy³y oso by kon ta kto we, któ re bêd¹ zaan ga ¿o wa ne w two rze nie
 takiego sy ste mu. Roz po czê to rów nie¿ pro ces reze r wo wa nia nie zbêd nych
za so bów.
Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e jed no li ta baza da nych na te mat mi gra cji jest przed mio -
tem zain tere so wa nia pañstw cz³on ko wskich Unii Eu ro pe j skiej, gdy¿ sy stem
taki jest wa ¿ nym in stru men tem zwa l cza nia nie le ga l nej mi gra cji. Baza po win -
na za wie raæ dane bio me try cz ne zare je stro wa nych ucho dŸ ców i cu dzo zie m ców 
o ró ¿ nym sta tu sie, co po zwo li na szy b kie ziden tyfi ko wa nie tych osób, któ re
na ru szaj¹ sy stem wi zo wy.
Bez pie cze ñ stwo do ku men tów i da nych. Kwe stie zwi¹zane z bez pie -
cze ñ stwem do ku men tów s¹ klu czo wym czyn ni kiem po pra wy zarz¹dza nia
 migracj¹ w Gru zji. Od 2005 roku pod jê to w tej dzie dzi nie wa ¿ ne dzia³a -
nia. Bez pie cze ñ stwo do ku men tów wy da wa nych przez gru zi ñ skie agen cje
 pañstwowe zna cz nie siê po pra wi³o, ponad to od 2010 roku s¹ wy da wa ne
 paszporty bio me try cz ne. Agen cja Re je stru Cy wi l ne go Mi ni ste r stwa Spra -
wied li wo œci to or gan odpo wie dzia l ny za bez pie cze ñ stwo do ku men tów
 wydawanych oby wa te lom Gru zji i obco kra jo w com. Przez lata do po szcze -
gó l nych ustaw zo sta³y jed nak wpro wa dzo ne li cz ne zmia ny. Na przyk³ad
 kluczo wa usta wa o pro ce du rach re je stra cji oby wa te li gru zi ñ skich i cu dzo -
ziemców mie sz kaj¹cych w Gru zji zo sta³a przy jê ta w 1996 roku. Od ta m te go
cza su usta wê tê kil ka kro t nie zmie nia no, przy jê to rów nie¿ do da t ko we akty
pra w ne. Szcze gó l nie wie le po pra wek do ko na no w tej usta wie po 2008 roku.
Ich ce lem by³a p³ynna zmia na sy ste mu i zare a go wa nie na nowe wy zwa nia
tech nolo gi cz ne. Po pra wki te spra wi³y, ¿e za pi sy usta wy sta³y siê bar dzo
 niejasne. Co wiê cej, s¹ w nich pe w ne bra ki i wady z pra wne go pun ktu
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41  Por. http://www.ju sti ce.gov.ge/in dex.php?lang_id=ENG&sec_id=143&info_id=2432 [do -
stêp: 26 sty cz nia 2012 roku].
42  Nie okre œlo no je sz cze ofi cja l nie, jaka in sty tu cja ma ko or dy no waæ nowy sy stem. Mo ¿ li -
we, ¿e nie bê dzie ni¹ Agen cja Re je stru Cy wi l ne go. Inne in sty tu cje rów nie¿ po win ny ucze st ni -
czyæ w tym pro ce sie (na przyk³ad Mi nister stwo Spraw We wnê trz nych i Mi ni ste r stwo Spraw
Za gra ni cz nych).
 widzenia43. Po dej mu je siê jed nak dzia³ania na rzecz da l sze go do sko na le nia
pra wa.
Obo wi¹zuj¹ce pra wo gru zi ñ skie nie re gu lu je dok³ad nie kwe stii bez pie czeñ -
stwa da nych oso bo wych. Po nie wa¿ „bez pie cze ñ stwo da nych oso bo wych”
jest po jê ciem doœæ sze ro kim i nie ogra ni cza siê wy³¹cz nie do in fo r ma cji prze -
cho wy wa nych w Agen cji Re je stru Cy wi l ne go, gru pa ro bo cza powo³ana w ra -
mach Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci w 2010 roku opra co wa³a pro jekt usta wy
o ochro nie da nych oso bo wych, prze ka za ny na stê p nie do pa r la men tu. Opra co -
wa nie no wej usta wy mia³o na celu stwo rze nie ram pra wnych, któ re za gwa ran -
to wa³yby bez pie cze ñ stwo i po uf noœæ in fo r ma cji, a ta k ¿e wdro ¿e nie uchwa lo nej
w 1981 roku kon we ncji Rady Eu ro py o ochro nie osób w zwi¹zku z au to ma tycz -
nym prze twa rza niem da nych oso bo wych44. W pro ces opra co wa nia pro je ktu
usta wy byli zaan ga ¿o wa ni przed sta wi cie le or ga ni za cji po zarz¹do wych i se k -
to ra pry wa t ne go.
W opra co wa nym przez gru zi ñ skie Mi ni ste r stwo Spra wied li wo œci stra te gicz -
nym pla nie dzia³ania na lata 2007–2011 zwra ca siê szcze góln¹ uwa gê na stwo -
rze nie me cha ni z mów pra wnych sy ste mu ochro ny da nych oso bo wych
w Gru zji. Wed³ug tego do ku men tu, rz¹d Gru zji pla nu je od daæ wszy stkie dane
oso bo we pod nad zór jed nej in sty tu cji (Agen cji Wy mia ny Da nych). Pod kre œla
to zna cze nie stwo rze nia nie za wod ne go me cha ni z mu za pe w nie nia bez pie cze ñ -
stwa in fo r ma cji.
Osta teczn¹ wer sjê pro je ktu usta wy o ochro nie da nych i pro po zy cje od po -
wied nich zmian w obe cnym gru zi ñ skim pra wie i obo wi¹zuj¹cych aktach nor -
ma ty w nych (jak gru zi ñ ski ko deks po stê po wa nia admi ni stra cyjne go) z³o¿o no
do pa r la men tu w li sto pa dzie 2010 roku. Pa r la ment przyj¹³ pro jekt usta wy
w pie r wszym czy ta niu. Pro jekt zo sta³ osta te cz nie za twier dzo ny 28 grud nia
2011 roku. Eks per ci wy ra ¿aj¹ za nie poko je nie nie ja s no œci¹ prze pi sów pra wa,
któ re przy znaj¹ wy zna czo nej agen cji do stêp do szcze gó l nej ka te go rii da nych
oso bo wych, ta kich jak in fo r ma cje o po cho dze niu ra so wym lub et ni cz nym,
prze ko na niach re li gi j nych i po li ty cz nych, sta nie zdro wia. Dane te s¹ uwa ¿a ne
za bar dzo wra ¿ li we i nie po win ny byæ ³atwo do stê p ne, a tak¹ mo ¿ li woœæ za -
pewni nowo przy jê te pra wo45. Poza tym, zgod nie z t¹ ustaw¹, sze fa Agen cji
 Wymiany Da nych wy zna cza pre mier. W zwi¹zku z tym eks per ci wy ra ¿aj¹
oba wê, ¿e agen cja w nie wie l kim sto p niu bê dzie odpo wie dzia l na przed opi ni¹
pu b liczn¹.
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43  Por. plan stra te gi cz ny Agen cji Re je stru Cy wi l ne go na lata 2007–2011 – http://www.cra.
gov.ge.
44  Pod pi sa na przez Gru zjê 21 li sto pa da 2001 roku, raty fi ko wa na 14 grud nia 2005 roku,
wesz³a w ¿y cie 1 kwie t nia 2006 roku.
45  Ga ze ta „24 Sa a ti”, 29 grud nia 2010 roku, wy wiad z Vak hu s h ti Me na b de, pra wni kiem
z gru zi ñ skie go Sto wa rzy sze nia M³odych Pra wni ków.
Prze pi sy pra w ne do tycz¹ce ucho dŸ ców i bez pañ stwo w ców. Gru zi ñ ska
usta wa o ucho dŸ cach wesz³a w ¿y cie w 1998 roku. Biu ro Wy so kie go Ko mi sa -
rza Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo nych do spraw Ucho dŸ ców w Gru zji
 œciœle wspó³pra cu je z gru zi ñ skim rz¹dem, po ma gaj¹c mu w uspra w nie niu pro -
ce dur okre œle nia sta tu su ucho dŸ cy. Zgod nie z no we li zacj¹ usta wy o ucho dŸ -
cach z 2010 roku, za re je stra cjê osób, któ re przy by waj¹ do kra ju na pod sta wie
za sa dy pri ma fa cie, i za okre œle nie ich sta tu su jest odpo wie dzia l na ko mi sja
utwo rzo na w zgo dzie z gru zi ñ skim pra wem w ra mach re so r tu w³aœci we go do
spraw ucho dŸ ców. Je œli ko mi sja w ra mach swo ich ko m pe ten cji nie jest w sta -
nie roz wi¹zaæ pro ble mów z bra ku in fo r ma cji lub do ku men tów, mo¿e zwró ciæ
siê do w³aœci wych in sty tu cji i s³u¿b pa ñ stwo wych oraz do or ga ni za cji po -
zarz¹do wych i miê dzyna ro do wych. Ko mi sja ma pra wo za pro siæ przed sta wi -
cie li w³adz pa ñ stwo wych i in sty tu cji nie pub li cz nych do ucze st ni cze nia
w swo ich dzia³aniach. Jak su ge ruj¹ dane Pro gra mu Na ro dów Zjed no czo nych
do spraw Roz wo ju, do 2010 roku oko³o 900 osób zo sta³o wpi sa nych do re je s -
tru ucho dŸ ców46, ale wed³ug in fo r ma cji za mie sz czo nych na ofi cja l nej stro nie
in ter ne to wej mi ni ste r stwa, li cz ba ucho dŸ ców wy no si 573. Wiê kszoœæ ucho dŸ -
ców zare je stro wa nych w kra ju zo sta³o prze sie d lo nych z Cze cze nii po wo j nie
w 1999 roku. Prze by waj¹ oni we wschod niej czê œci Gru zji, w re jo nie mia sta
Ak h me ta.
Poza tym rz¹d przy z na³, ¿e wy stê puj¹ bra ki w prze pi sach pra wnych do -
tycz¹cych oby wa te l stwa. Prze wi dy wa no, ¿e w 2011 roku Gru zja przyst¹pi do
kon we ncji Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo nych o bez pañ stwo wo œci oraz do
eu ro pe j skiej kon we ncji o oby wa te l stwie (Gru zja przyst¹pi³a ju¿ do kon we ncji
o bez pañ stwo wo œci z 1954 roku)47. Wy so ki Ko mi sarz Or ga ni za cji Na ro dów
Zjed no czo nych do spraw Ucho dŸ ców i inni do na to rzy wspie raj¹ rz¹d w opra -
co wy wa niu ustaw. W³adze prze wi duj¹ rów nie¿ do bro wo l ny po wrót czê œci
Tur ków mes che ty j skich do Gru zji w 2011 roku – Wy so ki Ko mi sarz Or ga ni za -
cji Na ro dów Zjed no czo nych do spraw Ucho dŸ ców wy ra zi³ go to woœæ s³u¿e nia
rad¹ w³ad zom w re a li za cji pro gra mu po wro tów, zwra caj¹c szcze góln¹ uwa gê
na za po bie ga nie bez pañ stwo wo œci. Rów nie¿ gru pa ro bo cza do spraw bez pañ -
stwo w ców, dzia³aj¹ca pod egid¹ Pa ñ stwo wej Ko mi sji do spraw Mi gra cji,
opra co wa³a pro jekt no we li za cji prze pi sów do tycz¹cych pro ce du ry okre œla nia
sta tu su bez pañ stwo w ców.
Han del lu dŸ mi. W 2006 roku Gru zja przy jê³a usta wê o zwa l cza niu han d -
lu lu dŸ mi. Pra wo to opie ra siê na trzech za sa dach: ochro nie ofiar, za po bie ga -
niu han d lo wi lu dŸ mi i œci ga niu prze stê pców. Obo wi¹zuj¹ca usta wa
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46  Por. http://mra.gov.ge/main/GEO#se c tion/67 [do stêp: 26 sty cz nia 2012 roku].
47  Dane sza cun ko we Wy so kie go Ko mi sa rza Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo nych do spraw
Ucho dŸ ców dla Gru zji na 2011 rok – por. http://www.unhcr.org/cgi - bin/te xis/vtx/page?page=
49e 4 8 d 2e6 [do stêp: 26 sty cz nia 2012 roku].
prze wi du je usta no wie nie na ro do we go fun du szu ochro ny i wspo ma ga nia
ofiar, utwo rze nie azy lu, powo³anie rady ko or dy nuj¹cej zwa l cza nie han d lu
lu dŸ mi, stwo rze nie bazy da nych o oso bach na ru szaj¹cych pra wo i powo³anie 
od po wied nich me cha ni z mów pa ñ stwo wych48. Ponad to usta wa o sta tu sie
pra wnym cu dzo zie m ców ze z wa la obco kra jo w com bêd¹cym ofia ra mi han d lu 
lu dŸ mi na po zo sta nie w kra ju, na wet je œli od po wied nie or ga ny nie s¹ w sta -
nie przed sta wiæ wy sta r czaj¹cych do wo dów na po twier dze nie sta tu su ofia -
ry49. W la tach 2006–2010 Gru zja przyst¹pi³a do Pro to ko³u z Pa le r mo o za po -
bie ga niu, zwa l cza niu oraz ka ra niu za han del lu dŸ mi (w 2006 roku) i do kon -
we ncji Rady Eu ro py z 2005 roku w spra wie dzia³añ prze ciw ko han d lo wi
lu dŸ mi (14 ma r ca 2007 roku).
Gru zi ñ skie prze pi sy do tycz¹ce mi gra cji s¹ po pra wia ne. Pla nu je siê wpro -
wa dze nie no wych aktów pra wnych i zmia ny w ist niej¹cych re gu la cjach.
Zmia ny te musz¹ byæ jed nak usy stema tyzo wa ne. Ocze ku je siê, ¿e opra co -
wa nie stra te gii mi gra cji po mo ¿e Gru zji udo sko na liæ re fo r my pra wa i opra -
co waæ efe kty w ny sy stem zarz¹dza nia mi gracj¹, zgod ny ze stan dar da mi
euro pe j ski mi.
Po stê py Gru zji w do sko na le niu po li ty ki i pra kty ki
w za kre sie mi gra cji
W 2010 roku rz¹d Gru zji og³osi³ go to woœæ roz po czê cia opra co wy wa nia
krajo wej stra te gii mi gra cji, zgod nej z wy ma ga nia mi miê dzyna rodo wy mi.
Powo³ano or gan ko or dy nuj¹cy, pa ñ stwow¹ ko mi sjê miê dzy reso r tow¹, któ ra
po win na ca³oœcio wo zaj¹æ siê tym za gad nie niem. Ko mi sja ma pra wo do
wspie ra nia œcis³ej ko or dy na cji i wspó³pra cy miê dzy in sty tu cja mi dzia³aj¹cymi 
w dzie dzi nie go spo dar ki, opie ki spo³ecz nej, pra cy, han d lu, zdro wia, ku l tu ry
i bez pie cze ñ stwa, po nie wa¿ wszy stkie te dzie dzi ny maj¹ wp³yw na po li ty kê
mi gra cyjn¹.
Pa ñ stwa cz³on ko wskie Unii Eu ro pe j skiej nie przy jê³y i nie uz god ni³y
wspó l ne go mo de lu two rze nia me cha ni z mów ko or dy nuj¹cych miê dzy or ga na -
mi wyko na w czy mi pa ñ stwa. Nie któ re kra je sto suj¹ bar dziej zde cen trali zowa -
ne roz wi¹za nia in sty tu cjo nal ne w za kre sie zarz¹dza nia mi gracj¹, bez
powo³ywa nia jed no stki ko or dy nuj¹cej, pod czas gdy w in nych ist nie je or gan
ko or dy nuj¹cy odpo wie dzia l ny przed jed nym mi ni ste r stwem. Gru zja musi do -
pie ro podj¹æ de cy zjê, jak zor ga ni zo waæ swo je zarz¹dza nie mi gracj¹.
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48  Œro d ki i dzia³ania po dej mo wa ne przez Gruzjê prze ciw ko han d lo wi lu dŸ mi – por.
http://www.sto p vaw.org.
49  Traf fi c king in Per sons Re port, op. cit. [cze r wiec 2010 roku].
Miê dzy reso rto wa Pa ñ stwo wa Ko mi sja do spraw Mi gra cji
W 2010 roku gru zi ñ ski rz¹d podj¹³ kon kre t ne dzia³ania w celu po pra wy
 polityki zarz¹dza nia mi gracj¹. Na mocy roz porz¹dze nia nr 94 z 23 lu te go
2011 ro ku powo³ano Pa ñ stwow¹ Ko mi sjê do spraw Mi gra cji jako cia³o do ra d -
cze rz¹du Gru zji. G³ów nym ce lem ko mi sji jest opra co wa nie krajo wej po li ty ki
mi gra cy j nej i po pra wa pro cesów zarz¹dza nia mi gracj¹ w Gru zji. Ko mi sja ma
pra wo:
• za pro po no waæ rz¹dowi ini cja ty wy zgod ne ze zo bo wi¹za nia mi przy jê ty mi
przez Gru zjê w ra mach Pla nu Dzia³ania Unia Eu ro pe j ska – Gru zja50,
• otrzy my waæ na ¿¹da nie od do wo l nej in sty tu cji pa ñ stwo wej wszy stkie nie -
zbêd ne in fo r ma cje,
• przy go to wy waæ ini cja ty wy pra w ne i za le ce nia w za kre sie mi gra cji,
• ko or dy no waæ dzia³ania agen cji rz¹do wych z orga ni za cja mi miê dzyna -
rodo wy mi,
• przy go to wy waæ pro je kty stwo rze nia sprzy jaj¹cych wa run ków spo³ecz nych
i eko no mi cz nych dla gru zi ñ skich re e mi gran tów.
£¹cz nie w ko mi sji jest repre zen to wa nych je de na œcie in sty tu cji rz¹do -
wych: Mi ni ste r stwo Spraw Za gra ni cz nych, Mi ni ste r stwo do spraw Ucho dŸ -
ców We wnê trz nych z Te ry to riów Oku po wa nych, Mi ni ster Sta nu do spraw
Pro ble mów Dia spo ry, Mi ni ste r stwo Spra wied li wo œci (Agen cja Re je stru
 Cywilnego), Mi ni ste r stwo Pra cy, Zdro wia i Spraw Spo³ecz nych, Mi ni ste r -
stwo Spraw We wnê trz nych, Mi ni ste r stwo Fi nan sów, Krajo wy Urz¹d Sta ty s -
ty cz ny,  Ministerstwo Go spo dar ki i Zrów nowa ¿o ne go Roz wo ju, Biu ro
Mi ni stra Sta nu  do  spraw In te gra cji Eu ro pe j skiej i Euroa tlan ty c kiej, Mi ni ster -
stwo Edu ka cji i Na uki.
Prze wod nicz¹cym ko mi sji jest wi ce mi ni ster spra wied li wo œci, dy re ktor
Agen cji Re je stru Cy wi l ne go.
Zgod nie z roz porz¹dze niem, ko mi sja zbie ra siê dwa razy w roku. Osta t nie
spo t ka nie odby³o siê 3 li sto pa da 2011 roku w celu prze dysku to wa nia, miê dzy
in ny mi, po stê pu prac nad do ku men tem stra te gi cz nym na te mat mi gra cji, de cy -
zji o utwo rze niu zin te gro wa nej bazy da nych o mi gra cji i pro po no wa nych mo -
de li re a kcji na wy zwa nia stoj¹ce przed po li tyk¹ mi gra cyjn¹ Gru zji.
Ponad to jed nym z obo wi¹zków ko mi sji jest utwo rze nie grup ro bo czych
do re a li za cji kon kre t nych za dañ. W ten spo sób utwo rzo no trzy gru py ro bo -
cze, za j muj¹ce siê kon so li dacj¹ dzia³añ na rzecz re in te gra cji, bez pañ stwo wo -
œci¹ i stra te gi¹ mi gra cyjn¹. Do da t ko wo 19 maja 2011 roku powo³ano
spe cjaln¹ gru pê do opra co wa nia krajo wej stra te gii mi gra cji. Spe cja l na gru pa
ro bo cza wy bra³a na stê puj¹ce czte ry g³ówne kie run ki stra te gi cz ne, na
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50  Roz porz¹dze nia rz¹du nr 314 (z 13 paŸ dzie r ni ka 2010 roku) i nr 94 (z 23 lu te go
2011 roku).
 których siê bê dzie kon cen tro waæ: pro pa go wa nie le ga l nej mi gra cji, zwa l cza -
nie nie le ga l nej mi gra cji, po li ty ka azy lo wa, re in te gra cja. Jest nie zwy kle
 wa¿ne, aby wszy stkie te kie run ki zo sta³y od zwie rcie dlo ne w do ku men cie
stra te gi cz nym51.
Powo³anie ko mi sji rz¹do wej i grup ro bo czych daje nad zie jê, ¿e w³adze pla -
nuj¹ przy spie sze nie opra co wa nia po li ty ki mi gra cy j nej, po nie wa¿ obe c nie jest
dla nich du ¿ym wy zwa niem co dzien ne re a go wa nie na pro ble my zwi¹zane
z mi gracj¹52. Sta³o siê to szcze gó l nie wi do cz ne od cza su, gdy wesz³a w ¿y cie
umo wa o re a d mi sji miê dzy Uni¹ Eu ro pejsk¹ a Gruzj¹ i kie dy Gru zja sta nê³a
przed wy zwa niem przy jê cia z po wro tem do kra ju se tek oby wa te li gru zi ñ skich. 
Oz na cza to rów nie¿, ¿e wraz z pog³êbia niem sto sun ków z Uni¹ Eu ro pejsk¹
rz¹d musi do ko naæ re wi zji ure gu lo wañ pra wnych w celu wspa r cia pro ce su
libe ra li za cji prze pi sów wi zo wych oraz da l szej po pra wy admi ni stra cyjne go
zarz¹dza nia mi gracj¹.
Oprócz przy go to wa nia do ku men tów stra te gi cz nych in nym za da niem
 komisji jest wspie ra nie two rze nia zin te gro wa nej bazy da nych na te mat mi -
gra cji, w któ rej po win ny siê zna leŸæ wszy stkie do stê p ne dane o ró ¿ nych ka -
te go riach mi gran tów, ja kie ze bra no w tra kcie re form, a któ re s¹ obe c nie
roz pro szo ne w po szcze gó l nych agen dach rz¹do wych. O ile po zwo le nia na
po byt s¹ wy da wa ne przez Agen cjê Re je stru Cy wi l ne go, o tyle in fo r ma cje
 na te mat nie le ga l nej mi gra cji s¹ prze cho wy wa ne w Mi ni ste r stwie Spraw
 Wewnêtrznych, któ re jest odpo wie dzia l ne za re a d mi sjê oby wa te li z Unii
 Europejskiej. Mi ni ste r stwo do spraw Ucho dŸ ców We wnê trz nych z Te ry to -
riów Oku po wa nych prze cho wu je ka r to te ki wszy stkich prze sied le ñ ców we -
wnê trz nych, ucho dŸ ców, re pa trian tów, bez pañ stwo w ców i osób ubie gaj¹cych
siê o  azyl. Do tej pory brak sta³ej wspó³pra cy i wy mia ny in fo r ma cji miê dzy
tymi in sty tu cja mi oraz utrzy my wa nie od rê b nych baz da nych utrud nia sku -
teczn¹ ana li zê ist niej¹cych in fo r ma cji, re gu larn¹ aktu a li za cjê pro fi lu mi gra -
cyj ne go i  monitoring pro ce sów mi gra cy j nych za rów no w Gru zji, jak i poza jej
gra ni ca mi. Przyk³adem jest trud noœæ w wy kry wa niu cu dzo zie m ców, któ rzy
po zo staj¹ na te re nie kra ju po up³yniê ciu te r mi nu wa ¿ no œci gru zi ñ skiej wizy.
W tym wy pa d ku po win ny byæ wdro ¿o ne od po wied nie pro ce du ry i prze pi sy,
po zwa laj¹ce gru zi ñ skim kon su la tom i sto so w nym depa r ta men tom Mi ni ste r -
stwa Spraw We wnê trz nych (miêdzy innymi wy dzia³owi pa tro lo we mu po li -
cji) na re gu larn¹ wy mia nê da nych o wa run kach wy da nia i okre sach wa ¿ no œci 
wiz lub ze z wo leñ na po byt, któ re s¹ wy da wa ne cu dzo zie m com za rów no
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52  Miê dzy naro do we zobowi¹zania Gru zji, ta kie jak wdro ¿e nie umo wy o re a d mi sji z Uni¹
Euro pejsk¹ wo bec oby wa te li w³as nych i oby wa te li pañstw trze cich, re pa tria cja ki l ku ty siê cy
Mes che ty ñ ców, in te gra cja se tek ty siê cy ucho dŸ ców we wnê trz nych, ki l ku set ucho dŸ ców z Cze -
cze nii – wszy stko to po ka zuje, ¿e przed Gruzj¹ stoj¹ wy zwa nia zwi¹zane z mi gracj¹.
przez Mi ni ste r stwo Spraw Za gra ni cz nych, jak i przez Agen cjê Re je stru
 Cywilnego53.
Uza sa d nio ne i po mo c ne by³oby umie sz cze nie wszy stkich tych in fo r ma cji
w jed nej ba zie da nych. Da³oby to rz¹dowi ja s ny i pe³ny ob raz za chodz¹cych
pro ce sów mi gra cy j nych i po mog³oby te r mi no wo roz wi¹zy waæ pro ble my.
Wspie ra nie two rze nia ta kiej bazy da nych jest za da niem ko mi sji, nie mniej jed -
nak to do ku ment stra te gi cz ny po wi nien okre œliæ, czy baza da nych bê dzie
zarz¹dza na przez od rê b ny, nowo utwo rzo ny or gan, czy te¿ bê dzie koor dy no -
wa na przez jedn¹ z in sty tu cji, któ re maj¹ do œwia d cze nie w pra cy z do brze za -
bez pie czo nymi ba za mi da nych.
Za ce lo we na le ¿y uz naæ utwo rze nie jed ne go or ga nu ko or dy nuj¹cego
dzia³ania wszy stkich in sty tu cji rz¹do wych odpo wie dzia l nych za zarz¹dza nie
mi gracj¹ w Gru zji. Taka stru ktu ra dys po no wa³aby wiê kszy mi mo¿ li wo œcia mi
gro ma dze nia, prze twa rza nia i sta ty sty czne go ana li zo wa nia  in fo r ma cji zwi¹ -
zanych z mi gracj¹, sta no wi³aby rów nie¿ pod sta wê re gu la r nych prze gl¹dów
i – w ra zie po trze by – umo ¿ li wia³aby szybk¹ aktu a li za cjê krajo wych do ku -
men tów stra te gi cz nych do tycz¹cych mi gra cji. Gru zi ñ skie w³adze nie przed -
sta wi³y jed nak, jak dot¹d, wy ra Ÿ ne go sta no wi ska w tej kwe stii.
Pa ñ stwo wa Ko mi sja do spraw Mi gra cji wspie ra pro je kty fi nan so wa ne
przez Uniê Eu ro pejsk¹ i akty w nie w nich ucze st ni czy. Ró ¿ ne or ga ni za cje miê -
dzy naro do we (Miê dzy naro do wa Or ga ni za cja do spraw Mi gra cji, Miê dzy naro -
do we Cen trum do spraw Mi gra cji i Roz wo ju, du ñ ska Rada do spraw
Ucho dŸ ców) re a li zuj¹ pro je kty fi nan so wa ne przez Uniê Eu ro pejsk¹, któ re maj¹
na ce lu wzmo c nie nie po ten cja³u or ga nów pa ñ stwo wych zaan ga ¿o wa nych w za -
rz¹dza nie mi gracj¹, wdro ¿e nie umo wy o re a d mi sji i wspie ra nie pro ce su re in te gra -
cji. Rów nie¿ w ra mach Par t ne r stwa na rzecz Mo bi l no œci jest rea li zo wa na ini cja -
ty wa dla Gru zji. Ini cja ty wa ta obe j mu je wie le ele men tów i sku pia siê prze de
wszy stkim na in te gra cji re e mi gran tów. Agen cja Re je stru Cy wi l ne go, jako
 sekretariat ko mi sji, wspie ra sku teczn¹ re a li za cjê wszy stkich tych pro je któw54.
Powo³anie ko mi sji sta no wi je den z osta t nich eta pów prac nad krajow¹ stra -
te gi¹ mi gra cyjn¹, któ re obe j muj¹ ponad to ba da nia s³u¿¹ce okre œle niu wy zwañ
stoj¹cych przed gru ziñsk¹ po li tyk¹ mi gra cyjn¹. Ko mi sja pra cu je rów nie¿ nad
okre œle niem ko m pe ten cji ró ¿ nych in sty tu cji w celu pe³nego wy ko rzy sta nia ich 
po ten cja³u. Pla no wa ne jest osza co wa nie za so bów po trze b nych do osi¹gniê cia
ce lów, któ re zo stan¹ ujê te w krajo wej stra te gii mi gra cy j nej. Do cza su opra co -
wa nia tego do ku men tu i wy ni kaj¹cego z nie go pla nu dzia³añ nie ma jed nak
wia ry god nych da nych o pla no wa nych wy da t kach pa ñ stwa na wdro ¿e nie
w kra ju re a l nych za sad zarz¹dza nia mi gracj¹.
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53  Przegl¹d zarz¹dza nia mi gracj¹ w Gru zji, spra wo z da nie Miê dzy naro do wej Or ga ni za cji
do spraw Mi gra cji, 2008 rok.
54  In fo r ma cja prze ka za na przez Agencjê Re jestru Cy wi l ne go, 28 grud nia 2011 roku.
Agen cja Re je stru Cy wi l ne go 
Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci Gru zji
Agen cja Re je stru Cy wi l ne go Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci Gru zji jest
jedn¹ z in sty tu cji rz¹do wych za j muj¹cych siê pro ble ma mi zwi¹za ny mi z mi -
gracj¹ oby wa te li gru zi ñ skich i obco kra jo w ców. Agen cja Re je stru Cy wi l ne go
jest upra w nio na do wy da wa nia, przed³u¿e nia i unie wa ¿ nia nia do ku men tów
po by to wych dla oby wa te li za gra ni cz nych i do wy da wa nia de cy zji w spra wie
sta tu su ucho dŸ cy w Gru zji. Zgod nie z od po wied ni mi prze pi sa mi pra wny mi,
agen cja jest rów nie¿ odpo wie dzia l na za wy da le nia cu dzo zie m ców z te ry to -
rium Gru zji i za emi gra cjê oby wa te li gru zi ñ skich do in nych kra jów55. Gro ma -
dzi i prze cho wu je rów nie¿ dane na te mat le ga l nej mi gra cji na pod sta wie
do ku men tów po œwia d czaj¹cych oby wa te l stwo, tym cza so we lub sta³e ze z wo -
le nie na po byt, ze z wo le nie na emi gra cjê i de cy zjê o wy da le niu.
Na po zio mie lo ka l nym kwe stia mi oby wa te l stwa i mi gra cji zarz¹dzaj¹
re gio na l ne biu ra Agen cji Re je stru Cy wi l ne go, któ re dzia³aj¹ w ka ¿ dym re -
gio nie Gru zji. Przy j muj¹ one wnio ski o przy zna nie oby wa te l stwa i prze -
sy³aj¹ je do roz pa trze nia do Kan ce la rii Pre zy den ta, za cho wuj¹ jed nak
wy³¹czn¹ ko m pe ten cjê w za kre sie po dej mo wa nia de cy zji w spra wie po -
zwo leñ na po byt.
Zda niem py ta nych urzêd ni ków Agen cji Re je stru Cy wi l ne go, w la tach
2009–2010 li cz ba wy da nych przez agen cjê ze z wo leñ na po byt cza so wy i sta³y
zna cz nie wzros³a, co mog³oby wska zy waæ na zwiê kszo ne zain tere so wa nie po -
ten cja l nych mi gran tów po by tem i prac¹ w Gru zji. W 2009 roku agen cja
wyda³a 2735, a w 2010 roku – 4859 ze z wo leñ na po byt cza so wy, z ko lei li cz ba
ze z wo leñ na po byt sta³y wy nios³a 1350 w 2009 roku i 2528 w 2010 roku.
Zgod nie z gru zi ñ skim pra wem, g³ów nym wa run kiem otrzy ma nia ze z wo le -
nia na po byt cza so wy jest oka za nie wy sta wio ne go przez pra co da w cê za œwia d -
cze nia o za trud nie niu lub za œwia d cze nia, ¿e wnio sko da w ca stu diu je w Gru zji.
O ze z wo le nie na po byt w Gru zji wnio skuj¹ g³ów nie oby wa te le na stê puj¹cych
kra jów: Ro sji, Ukra i ny, Chin, In dii, Sta nów Zjed no czo nych i Ira nu56. W celu
otrzy ma nia ze z wo le nia na po byt sta³y wnio sko da w ca musi udo wod niæ, ¿e ma
kre w nych w Gru zji lub ¿e ju¿ dwa razy przed³u¿o no mu ze z wo le nie na po byt
cza so wy. Na mocy obo wi¹zuj¹cego pra wa, ze z wo le nie na po byt sta³y mo¿e
uzy skaæ ka ¿ dy cu dzo zie miec, któ ry prze by wa w Gru zji od sze œciu lat. Usta wa
o sta tu sie pra wnym cu dzo zie m ców prze wi du je, ¿e pie r wsze tym cza so we ze z -
wo le nie mo ¿ na otrzy maæ na okres nie d³u¿ szy ni¿ rok, a ko le j ne przed³u¿e nie
– na okres do piê ciu lat. Prze pi sy po zwa laj¹ cu dzo zie m com ubie gaæ siê o pra -
wo sta³ego po by tu po sze œciu la tach prze by wa nia w Gru zji. Nie jest to zgod ne
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56   Dane do sta r czo ne przez urzêd ni ka Agen cji Re je stru Cy wi l ne go, 17 li sto pa da 2011 roku.
z prze pi sa mi Unii Eu ro pe j skiej, któ re upra w niaj¹ do wy da wa nia d³ugo ter mi -
no wych ze z wo leñ na po byt (sta³y) po piê ciu la tach po by tu57.
Gru zi ñ ski pre zy dent ma upra w nie nia do przy zna wa nia oby wa te l stwa
– wed³ug w³as ne go uz na nia – wy bi t nym oso bom pu b li cz nym oraz do po zba -
wia nia oby wa te l stwa i uz na wa nia cu dzo zie m ca za per so na non gra ta
w  Gruzji. W 2009 roku pre zy dent przy z na³ oby wa te l stwo 7497 oso bom,
a w 2010 roku – 8424 oso bom. W tym okre sie wnio ski o przy zna nie oby wa te l -
stwa sk³ada³y g³ów nie oso by po cho dze nia gru zi ñ skie go z Ro sji, Ar me nii,
 Stanów Zjed no czo nych, Bia³oru si i Ka za ch sta nu58.
Agen cja Re je stru Cy wi l ne go zo sta³a w osta t nim cza sie zna cz nie zre for mo -
wa na. Cele i re zu l ta ty re form opi sa no i oce nio no w stra te gii roz wo ju na lata
2007–2011, zgod nie z któr¹ Agen cja Re je stru Cy wi l ne go roz po czê³a opra co -
wywanie zin te gro wa nej bazy da nych pa sz po r tów bio me try cz nych i ele ktro -
nicznych do wo dów to ¿ sa mo œci. Baza za wie ra pe³ne dane bio me try cz ne
o ka ¿ dym oby wa te lu Gru zji, zgod ne z miê dzyna rodo wy mi stan dar da mi. Z ofi -
cja l nych do ku men tów wy ni ka, ¿e baza jest re gu la r nie aktu ali zo wa na i moni to -
ro wa na, a od po wied nie za bez pie cze nia s¹ ua ktua l nia ne. W przysz³oœci bê dzie
mo ¿ li wa wy mia na miê dzy Agencj¹ Re je stru Cy wi l ne go a in ny mi agen cja mi
rz¹do wy mi in fo r ma cji na te mat Gru zi nów i cu dzo zie m ców. Zdo l noœæ agen cji
do sku te cz ne go wy ko ny wa nia tych fun kcji w du ¿ym sto p niu za le ¿y od woli
oraz od go to wo œci do wspó³pra cy i wy mia ny in fo r ma cji ze stro ny par t ne r skich 
in sty tu cji rz¹do wych. Jak ju¿ jed nak wspo mnia no, gru zi ñ skie stru ktu ry pa ñ -
stwo we maj¹ nie wie l kie do œwia d cze nie w wy mia nie in fo r ma cji do tycz¹cych
za gad nieñ zwi¹za nych z mi gracj¹, po nie wa¿ do pie ro nie da w no pod jê³y siê
 realizacji tych za dañ.
Od 2010 roku Agen cja Re je stru Cy wi l ne go dzia³a jako se kre ta riat Pa ñ -
stwo wej Ko mi sji do spraw Mi gra cji oraz za pe w nia po moc orga niza cy j no -
-techniczn¹ i in te le ktu aln¹ w pra cach ko mi sji.
Mi ni ste r stwo Spraw Za gra ni cz nych
Mi ni ste r stwo Spraw Za gra ni cz nych od gry wa klu czow¹ rolê w le ga li za cji
sta tu su cu dzo zie m ców w Gru zji. W roz wi¹zy wa nie pro ble mów mi gra cji s¹
w ró ¿ nym sto p niu zaan ga ¿o wa ne po szcze gó l ne depa r ta men ty re so r tu (s³u¿by
kon su la r ne i ko mór ki odpo wie dzia l ne za in te gra cjê euro a t lan tyck¹, kon ta kty
za gra ni cz ne, miê dzy na ro dow¹ wspó³pra cê go spo darcz¹, ku l tu raln¹ i hu ma ni -
tarn¹ oraz bez pie cze ñ stwo).
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57 Przegl¹d zarz¹dzania mi gracj¹ w Gru zji, spra wo z da nie Miê dzy naro do wej Or ga ni za cji do 
spraw Mi gra cji, 2008 rok.
58  Dane do sta r czo ne przez urzêd ni ka Agen cji Re je stru Cy wi l ne go, 17 li sto pa da 2011 roku.
Naj wiê ksza odpo wie dzia l noœæ w tym za kre sie spo czy wa na Depa r ta men -
cie Kon su la r nym Mi ni ste r stwa Spraw Za gra ni cz nych. Zgod nie z ustaw¹
o s³u¿ bie kon su la r nej, g³ów nym obo wi¹zkiem gru zi ñ skich kon su la tów jest
 rejestracja oby wa te li Gru zji za gra nic¹ i ochro na ich praw przy u¿y ciu wsze l -
kich do stê p nych œro d ków.
Us³ugi kon su la r ne obe j muj¹ wy da wa nie, zmia nê lub – w ra zie po trze by – anu -
lo wa nie pa sz po r tów oby wa te li Gru zji (dyp loma ty cz nych, pod ró ¿ nych i zwi¹za -
nych z prac¹), a ta k ¿e wy da wa nie, przed³u¿a nie, zmia nê lub anu lo wa nie
gru zi ñ skich wiz dla cu dzo zie m ców. Kon su la ty s¹ rów nie¿ odpo wie dzia l ne za po -
twier dze nie urzê do wych do ku men tów oby wa te li gru zi ñ skich. Zgod nie z info r ma -
cja mi Agen cji Re je stru Cy wi l ne go Mi ni sterstwa Spra wied li wo œci Gru zji, oko³o
trzy dzie stu gru zi ñ skich kon su la tów w pa ñ stwach cz³on ko wskich Unii  Euro -
pejskiej zo sta³o wy po sa ¿o nych pod wzglê dem te ch ni cz nym i pro grami sty cz nym,
aby do sto so waæ siê do po sta no wieñ umów w spra wie wiz i re a d mi sji59.
Zgod nie z prze pi sa mi Mi ni ste r stwa Spraw Za gra ni cz nych, De pa r ta ment
Kon su la r ny jest upra w nio ny do usta no wie nia i utrzy my wa nia kon ta któw dyp -
loma ty cz nych i kon su la r nych z kra ja mi ob cy mi oraz z orga ni za cja mi miê -
dzyna rodo wy mi. Za j mu je siê ta k ¿e ba da nia mi ten den cji emi gra cy j nych
w Gru zji i od gry wa pewn¹ rolê (w ra mach swo ich ko m pe ten cji) w po li ty ce
zarz¹dza nia mi gracj¹.
Usta wa o pra wnym sta tu sie cu dzo zie m ców w Gru zji, któ ra wesz³a w ¿y cie
1 cze r w ca 2006 roku, by³a pie r wszym kro kiem w rz¹do wym pla nie libe ra li za -
cji po li ty ki wi zo wej. W ko le j nych la tach pa r la ment przyj¹³ wie le isto t nych po -
pra wek do tej usta wy, zna cz nie li be ra li zuj¹c po li ty kê wi zow¹ wo bec
oby wa te li Unii Eu ro pe j skiej i in nych kra jów oraz umo ¿ li wiaj¹c im swo bod ne
po ru sza nie siê na te ry to rium Gru zji. Dziœ oby wa te le ponad osiem dzie siê ciu
pañstw mog¹ wje ¿ d¿aæ do Gru zji bez wizy i prze by waæ w tym kra ju przez
okres do 360 dni. Znie sie nie prze pi sów w spra wie wja z du na te ry to rium Gru zji 
umo ¿ li wi³o w osta t nim cza sie wzrost li cz by tu ry stów i go œci z Unii Eu ro pe j -
skiej oraz z in nych kra jów (o czym bê dzie je sz cze mowa).
Oprócz ko rzy sta nia z gru zi ñ skich kon su la tów za gra nic¹ cu dzo zie m cy
maj¹ mo ¿ li woœæ uzy ska nia trzy mie siê cz nych wiz tu ry sty cz nych od w³aœci -
wych or ga nów Mi ni ste r stwa Spraw We wnê trz nych na jed nym z gru zi ñ skich
przejœæ gra ni cz nych. Trze ba jed nak za uwa ¿yæ, ¿e ta kie wizy s¹ do stê p ne ty l -
ko w sy tu a cjach okre œlo nych w de kre cie pre zy den ta Gru zji w tej spra wie.
W 2010 roku ta k ¿e Agen cja Re je stru Cy wi l ne go otrzy ma³a upra w nie nia do
wy da wa nia zwyk³ych wiz obco kra jo w com.
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59  Wy wiad z Gio r gim Ga brie lash vi lim, wice dy re kto rem Agen cji Re je stru Cy wi l ne go Mi ni -
ste r stwa Spra wied li wo œci Gru zji, prze pro wa dzo ny przez Eu ro pe an Ini tia ti ve Li be ral  Academy,
Tbi li si, 6 paŸ dzie r ni ka 2011 roku. Por. ra port na te mat sta nu wdro ¿e nia pla nu dzia³ania w ra mach
Eu ro pe j skiej Po li ty ki S¹sie dz twa w 2011 roku, Open So cie ty Ge o r gia Fo un da tion.
Jed no cze œ nie rz¹d gru zi ñ ski wpro wa dzi³ pe w ne ogra ni cze nia wi zo we.
 Na  przyk³ad mo ¿ na od mó wiæ przy zna nia wizy, je œli rz¹d ma po wa ¿ ne po wo -
dy, aby s¹dziæ, ¿e wnioskoda w ca jest powi¹zany z miê dzy na ro dow¹ prze -
stêpczo œci¹ – ter ro ry z mem i prze my tem na rko ty ków lub han d lem lu dŸ mi.
Oso by, o któ rych wia do mo, ¿e cho ruj¹ na cho ro by za ka Ÿ ne, ta k ¿e mog¹
otrzymaæ za kaz wja z du do Gru zji (ogra ni cze nie to zo sta³o wpro wa dzo ne 1 paŸ -
dzie r ni ka 2010 roku, a li stê cho rób za ka Ÿ nych ma opra co waæ Mi ni ste r stwo
 Pracy, Zdro wia i Spraw Spo³ecz nych).
Mi ni ste r stwo Spraw We wnê trz nych
Re fo r my w Mi ni ste r stwie Spraw We wnê trz nych roz po czê³y siê w 2004 ro -
ku, kie dy w³¹czo no do tego re so r tu De pa r ta ment Ochro ny Gra ni cy. W 2006 roku
zosta³ on prze mia no wa ny na De pa r ta ment Po li cji Gra ni cz nej. Krajo we prze pi sy
pra w ne od po wie d nio zmie nio no, aby uw z glêd nia³y te zmia ny. Usta wa o Po licji
Gra ni cz nej Gru zji zde fi nio wa³a tê s³u¿bê jako na wpó³ nie za le ¿ ny or gan w Mi ni -
ste r stwie Spraw We wnê trz nych, któ rym kie ru je  wiceminister spraw we wnê trz -
nych.
Za kro jon¹ na du¿¹ ska lê reor ga ni za cjê w Depa r ta men cie Po li cji Gra ni cz -
nej prze pro wa dzo no w 2008 roku. Zgod nie z po pra wka mi do usta wy o Po li -
cji Gra ni cz nej Gru zji, przy jê ty mi 31 grud nia 2008 roku, ki l ka agen cji
rz¹do wych prze kszta³cono w wy dzia³y re so r tu spraw we wnê trz nych, a odpo -
wie dzia l noœæ za wszy stkie gru zi ñ skie prze j œcia gra ni cz ne prze jê³a Po li cja
Pa tro lo wa. Wed³ug ofi cja l nych Ÿró de³, re fo r ma ta by³a ko nie cz na ze wzglê -
du na po trze bê uni k niê cia nak³ada nia siê fun kcji i zlik wi do wa nia do da t ko -
wych wy da t ków60.
Biu ro Spe cja l ne go Przed sta wi cie la Unii Eu ro pe j skiej w re gio nie Po³ud nio -
we go Ka u ka zu za an ga ¿o wa³o siê we wspie ra nie re form gru zi ñ skich s³u¿b gra -
ni cz nych w la tach 2005–2011. Ze spó³ Wspa r cia Gra ni cz ne go Spe cja l ne go
Przed sta wi cie la Unii Eu ro pe j skiej by³ pod mio tem odpo wie dzia l nym za
wspie ra nie opra co wa nia i wdra ¿a nia stra te gii zin te gro wane go zarz¹dza nia
gra ni ca mi Gru zji. Ze spó³ wspó³pra co wa³ z gru ziñsk¹ Po licj¹ Gra niczn¹, Po -
licj¹ Pa tro low¹ i S³u¿b¹ Celn¹ w celu zwiê ksze nia mo ¿ li wo œci ope ra cy j nych
gru zi ñ skich s³u¿b gra ni cz nych. Ze spó³ dzia³a³ w ra mach man da tu  Specjalnego
Przed sta wi cie la Unii Eu ro pe j skiej w re gio nie Po³ud nio we go Ka u ka zu. Man -
dat przed sta wi cie la up³yn¹³ 28 lu te go 2011 roku61. Unia Eu ro pe j ska, Pro gram
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60  Z in nych zmian wa r to wspo mnieæ o tym, ¿e si³y szy b kie go re a go wa nia od da no pod
 dowództwo Depa r ta men tu Sy tu a cji Nad zwy cza j nych, a jed nostkê powietrzn¹ w³¹czono do Si³
Po wie trz nych pod leg³ych Mi ni ste r stwu Ob ro ny.
61  Sze rzej o spe cjalnych przed sta wi cielach Unii Eu ro pe j skiej – por. http://www.con si lium.
eu ro pa.eu/sho w pa ge.aspx?id=263&lang=EN [do stêp: 26 sty cz nia 2012 roku].
Na ro dów Zjed no czo nych do spraw Roz wo ju i inni miê dzy naro do wi do na to rzy 
stwier dzi li, ¿e wspa r cie roz wo ju bez pie cze ñ stwa gra ni cy Gru zji bê dzie kon -
tynu o wa ne.
Wed³ug gru zi ñ skich urzêd ni ków, ki l ku do na to rów wspie ra obe c nie – przez 
ró ¿ ne mi sje i od dzie l ne pro je kty – or ga ny ucze st nicz¹ce w kon tro lo wa niu gra -
nic Gru zji, ta kie jak Po li cja Gra ni cz na, Po li cja Pa tro lo wa i S³u¿ba Ce l na.
Oprócz wspa r cia mate ria l ne go i fi nan so we go fun k cja do ra d cza za gra ni cz nych 
eks per tów ma du¿e zna cze nie w pro ce sie mode r ni za cji gru zi ñ skich gra nic
l¹do wych i mo r skich oraz przejœæ gra ni cz nych, tak aby spe³nia³y one miê dzy -
naro do we stan dar dy62. Szcze góln¹ uwa gê zwró co no ta k ¿e na wspie ra nie gru -
zi ñ skiej Po li cji Gra ni cz nej przez ame ry ka ñ skie agen cje pa ñ stwo we. Po moc
jest prze zna czo na g³ów nie na szko le nia i wy po sa ¿e nie gra ni cz nych pun któw
kon tro l nych63. W ra mach pro je ktu mode r ni za cji i aktu a li za cji wszy stkie prze j -
œcia gra ni cz ne Gru zji zo sta³y w osta t nich la tach wy po sa ¿o ne w czu j ni ki oraz
Sy ste my Iden ty fi ka cji Oso bi stej i Re je stra cji, a ta k ¿e czu j ni ki do œle dze nia
i za trzy my wa nia nie le ga l nych trans po rtów ma te ria³ów ra dio akty w nych i in -
nych ma te ria³ów wra ¿ li wych64. Jed no cze œ nie zain sta lo wa no no wo cze s ny
œwiat³owo do wy sy stem ko mu ni ka cji65. Dziê ki temu Po li cja Pa tro lo wa mo¿e
sku te cz nie wy kry waæ fa³szy we do ku men ty oraz pro wa dziæ bazê da nych o wy -
ja z dach i wja z dach do kra ju, umo ¿ li wiaj¹c w ten spo sób ana li zê da nych i wy -
mia nê in fo r ma cji o ten den cjach mi gra cy j nych. Na wszy stkich prze j œciach
gra ni cz nych wpro wa dzo no dzia³aj¹cy w cza sie rze czy wi stym (on li ne) sy stem
wery fi ko wa nia osób wje ¿ d¿aj¹cych i opu sz czaj¹cych te ry to rium Gru zji, a ta k -
¿e opro gra mo wa nie po zwa laj¹ce po³¹czyæ bazê da nych o prze kro cze niach
gra ni cy z in ny mi ba za mi da nych Mi ni ste r stwa Spraw We wnê trz nych66.
Wed³ug in fo r ma cji re so r tu spraw we wnê trz nych z li sto pa da 2011 roku, na
wszy stkich prze j œciach gra ni cz nych dzia³aj¹ w pe³ni wy po sa ¿o ne „la bo ra to -
ria” dru giej li nii67. Opro gra mo wa nie jest do sta r cza ne wraz z no wy mi czy t ni -
ka mi pa sz po r tów, któ re zna cz nie zwiê kszy³y szy b koœæ prze twa rza nia
do ku men tów. Rów no le gle s¹ wy ko ny wa ne cy fro we zdjê cia pod ró ¿ nych, co
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62  Dane za wa r te w pre zen ta cji przed sta wio nej na miê dzy naro do wej kon fe ren cji przez
przed sta wi ciela Mi ni ste r stwa Fi nan sów Gru zji, 2010 rok – http://www.mof.gov.ge. Po moc
rz¹du Sta nów Zjed no czo nych dla Gru zji – por. spra wo z da nia ro cz ne za 2008, 2009 i 2010 rok.
63  Por. http://www.sta te.gov/p/eur/rls/rpt/eu ra sia fy10/156874.htm [do stêp: 26 sty cz nia
2012 roku].
64  Urz¹d Mi ni stra do spraw In te gra cji Eu ro pe j skiej i Euroa tlan ty c kiej, spra wo z da nie z po stê -
pów Gru zji w re a li za cji pla nu dzia³ania w ra mach Eu ro pe j skiej Po li ty ki S¹sie dz twa za 2010 rok.
65  Por. http://www.poli cea ca de my.ge/in dex.php?page=home&lan=en [do stêp: 26 sty cz nia
2012 roku].
66  Urz¹d Mi ni stra do spraw In te gra cji Eu ro pe j skiej i Euroa tlan ty c kiej, spra wo z da nie z po stê -
pów Gru zji w re a li za cji pla nu dzia³ania w ra mach Eu ro pe j skiej Po li ty ki S¹sie dz twa za 2010 rok.
67  Wdro ¿e nie Planu Dzia³ania Unia Euro pe j ska – Gru zja, spra wo z da nie z po stê pów
w 2011 roku, doku ment nie ofi cja l ny, Mini ste r stwo Spraw Wew nê trz nych, li sto pad 2011 roku.
po pra wia zdo l noœæ iden ty fi ka cji i ogra ni cza prze stê pczoœæ. Ka me ry te le wi zji
prze mys³owej (CCTV) na gra ni cz nych pun ktach kon tro l nych s¹ pod³¹czo ne
do cen tra l nej bazy da nych, za pe w niaj¹c ca³odo bow¹ nie prze rwan¹ kon tro lê68.
Re fo r my gru zi ñ skiej Po li cji Gra ni cz nej s¹ wpro wa dza ne zgod nie z opra co -
wan¹ w 2008 roku piê cio le t ni¹ stra te gi¹ re form w zarz¹dza niu gra ni ca mi.
 Zosta³a ona przy go to wa na przez ko mi sjê miê dzy reso r tow¹ przy wspa r ciu Biu ra
Spe cja l ne go Przed sta wi cie la Unii Eu ro pe j skiej w re gio nie Po³ud nio we go Ka u -
ka zu oraz gru zi ñ skiej Rady Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go. Stra te gia zo sta³a
pod pi sa na przez pre zy den ta Gru zji w 2008 roku. Gru zja kon ty nu u je wdra ¿a nie
re form w se kto rze zarz¹dza nia gra ni ca mi zgod nie z pla nem dzia³ania zin te gro -
wa nej stra te gii zarz¹dza nia gra nic¹ przy jê tym w grud niu 2009 roku.
W sty cz niu 2009 roku Mi ni ste r stwo Fi nan sów i Mi ni ste r stwo Spraw We -
wnê trz nych wyda³y wspó l ne roz porz¹dze nie do tycz¹ce za sad re je stra cji prze -
kra cza nia gra ni cy. Wy ra Ÿ nie okre œla ono po dzia³ ko m pe ten cji miê dzy S³u¿b¹
Po da t kow¹ i Po licj¹ Pa tro low¹69. Pierwsz¹ oce nê wspó³pra cy dwu stron nej obu 
tych gru zi ñ skich in sty tu cji prze pro wa dzo no w paŸ dzie r ni ku 2010 roku na pi -
lo ta ¿o wym prze j œciu gra ni cz nym Sa da k hlo. Nie jest jed nak je sz cze go to wa
zin te gro wa na ele ktro ni cz na baza da nych, wspó l na dla jed no stek gra ni cz nych
Mi ni ste r stwa Spraw We wnê trz nych i Agen cji Re je stru Cy wi l ne go Mi ni ste r -
stwa Spra wied li wo œci Jed nym z ce lów miê dzyre sor to wej gru py ro bo czej jest
wspie ra nie wspó³pra cy i wy mia ny in fo r ma cji miê dzy Agencj¹ Re je stru Cy wil -
nego a re so r tem spraw we wnê trz nych.
Re a li za cja umo wy o re a d mi sji. W wy ni ku re stru ktury za cji Po li cja Pa tro -
lo wa otrzy ma³a upra w nie nia do wdro ¿e nia pro ce du ry ru ty no wych kon tro li
obco kra jo w ców chc¹cych wje chaæ do Gru zji przez pun kty kon tro li gra ni cz -
nej. W wy ni ku kon tro li po li cjant de cy du je o udzie le niu lub od mo wie zgo dy na 
wjazd do kra ju, po dej muj¹c tê de cy zjê na pod sta wie prze pi sów pra wa. W wy -
pa d ku od mo wy cu dzo zie miec ma pra wo wnio sko waæ o pi se m ne uza sad nie nie
de cy zji ne ga ty w nej.
Wed³ug naj no wszych da nych sta ty sty cz nych, opub li ko wa nych w li sto pa dzie
2011 roku, w pie r wszych dzie siê ciu mie si¹cach 2011 roku gra ni ce Gru zji prze -
kro czy³o 2 317 957 osób, w tym 252 319 cu dzo zie m ców. Sta no wi to wzrost
o 34,6% w sto sun ku do ana logi cz ne go okre su 2010 roku70. Li cz ba od wie dza -
j¹cych z pañstw Unii Eu ro pe j skiej wzros³a o 10% i wy nios³a 12 375 osób. Naj -
wiê cej cu dzo zie m ców przy by wa³o z Izra e la, Gre cji, Sta nów Zjed no czo nych
i Po l ski.
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68  Ibi dem.
69  Urz¹d Mi ni stra do spraw In te gra cji Eu ro pe j skiej i Euroa tlan ty c kiej, spra wo z da nie z po stê -
pów Gru zji w re a li za cji pla nu dzia³ania w ra mach Eu ro pe j skiej Po li ty ki S¹sie dz twa za 2010 rok.
70  Ofi cja l ne dane opub li ko wa ne przez Mi ni ste r stwo Spraw We wnê trz nych w li sto pa dzie
2011 roku – por. http://www.po li ce.ge/up lo ads/ima ges/2011st/pol.ge01.10.11-se p te m ber.pdf
[do stêp: 26 sty cz nia 2012 roku].
Umo wa o re a d mi sji za wa r ta miê dzy Uni¹ Eu ro pejsk¹ a Gruzj¹ przy nios³a
ko le j ne zmia ny w gru zi ñ skich prze pi sach do tycz¹cych kwe stii mi gra cji.
 Dekret pre zy den ta nr 225 z dnia 26 kwie t nia 2011 roku upo wa ¿ ni³ Mi ni ste r -
stwo Spraw We wnê trz nych do nad zo ro wa nia i moni to ro wa nia re a li za cji umo -
wy o re a d mi sji, w tym orga niza cy j nych i pro cedu ra l nych aspe któw re a d mi sji
oby wa te li Gru zji, któ rzy nie spe³niaj¹ ju¿ obo wi¹zuj¹cych wa run ków do prze -
kro cze nia gra ni cy, prze by wa nia lub za mie sz ka nia na te ry to rium sk³adaj¹cego
wnio sek pa ñ stwa cz³on ko wskie go Unii Eu ro pe j skiej. Po li cja Pa tro lo wa otrzy -
ma³a upra w nie nia do zwa l cza nia nie le ga l nej mi gra cji trans gra ni cz nej i prze -
pro wa dze nia re a d mi sji lub de po rta cji obco kra jo w ców. De kret pre zy den ta
zo bo wi¹za³ inne in sty tu cje rz¹dowe, mia no wi cie Mi ni ste r stwo Spraw Za gra -
ni cz nych, Mi ni ste r stwo Spra wied li wo œci i re sort za j muj¹cy siê ucho dŸ ca mi
we wnê trz ny mi, do wspó³pra cy z Mi ni ste r stwem Spraw We wnê trz nych w re a -
li za cji umo wy o re a d mi sji.
Sta ty sty ki na te mat re e mi gran tów pro wa dzo ne od cza su wej œcia w ¿y cie
umo wy o re a d mi sji (obe j muj¹ce okres od 1 ma r ca do 11 li sto pa da 2011 ro ku)71
wska zuj¹ na wy sok¹ sku te cz noœæ tej wspó³pra cy. £¹cz nie za twier dzo no
335 spo œród 387 wnio sków (87%), za le d wie w 36 wy pa d kach od mó wio no pra -
wa wja z du (9% ca³ko wi tej li cz by wnio sków), a 16 wnio sków jest na dal roz pa -
try wa nych. Ogó³em odes³ano 431 osób (wnio sek mo¿e do ty czyæ wie lu osób).
Wy da je siê, ¿e jed nym z g³ów nych pro ble mów, przed któ ry mi stoi dzi siaj
Po li cja Pa tro lo wa, jest ró ¿ ni ca miê dzy liczb¹ wnio sków a liczb¹ osób, któ re
pod le gaj¹ re a d mi sji. Jest to spo wo do wa ne wy ma ga niem, aby kil kuo so bo wa
ro dzi na sk³ada³a ty l ko je den wnio sek. Na ogó³ wzrost li cz by nie le ga l nych imi -
gran tów wyd³u¿a pro ce du ry re a d mi sji i wy ma ga in ten sy w nej pra cy z do ku -
men tacj¹72.
Ko le j nym do ku men tem re gu luj¹cym wspó³pra cê gru zi ñ skiej Stra ¿y Gra nicz -
nej z Uni¹ Eu ro pejsk¹ jest umo wa o wspó³pra cy miê dzy Gruzj¹ a agencj¹
FRONTEX. Umo wa, pod pi sa na 22 kwie t nia 2008 roku73, stwo rzy³a pod sta wy
opra co wa nia no we go me cha ni z mu wspó³pra cy, wy mia ny in fo r ma cji i wspó l -
nych dzia³añ miê dzy Uni¹ Eu ro pejsk¹ a Gruzj¹. Po ro zu mie nie ro bo cze obe j -
mu je ta kie ele men ty, jak wy mia na in fo r ma cji, ana li za ry zy ka, szko le nia,
ba da nia i roz wój, ko or dy na cja wspó l nych dzia³añ ope ra cy j nych. Umo ¿ li wi
ono rów nie¿ gru zi ñ skiej Po li cji Gra ni cz nej ko rzy sta nie z na rzê dzi szko le nio -
wych agen cji FRONTEX, ta kich jak pod sta wy pro gra mo we na ucza nia z za -
kre su ochro ny gra nic i wy kry wa nia fa³szerstw. Agen cja FRONTEX bê dzie
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71  In fo r ma cje urzêd nika Mini ste r stwa Spraw Wew nê trz nych, dane wed³ug sta nu na dzieñ
8 li sto pa da 2011 roku.
72  In fo r ma cje urzêd nika Mini ste r stwa Spraw Wew nê trz nych, cze r wiec 2011 roku.
73  Por. http://www.fron tex.eu ro pa.eu/ne ws ro om/news_re le a ses/art50.html [do stêp: 26 stycz -
nia 2012 roku].
fi nan so waæ udzia³ Gru zji w tych dzia³aniach, a ta k ¿e we wspó l nych
dzia³aniach koor dy no wa nych przez agen cjê74.
W 2010 roku agen cja FRONTEX za pe w ni³a œro d ki i wspa r cie orga niza cy j ne
de po rta cji nie le ga l nych gru zi ñ skich mi gran tów z Pol ski, Fran cji, Au strii i Nie -
miec. Mi gran tów prze trans porto wa no do Tbi li si wycza rtero wa ny mi sa mo lo ta mi:
71 osób z Hi sz pa nii, 32 oso by z Au strii oraz 86 osób z Nie miec i Pol ski75. W paŸ -
dzie r ni ku 2010 roku Mi ni ste r stwo Spraw We wnê trz nych pod pi sa³o z agencj¹
FRONTEX dwu le t ni¹ umo wê ope ra cyjn¹ o wspó³pra cy w prze ciw dzia³aniu nie -
le ga l nej mi gra cji i prze stê pczo œci trans gra ni cz nej oraz w spra wie wzmo c nie nia
ro bo czych kon ta któw z pa ñ stwa mi cz³on ko wski mi Unii Eu ro pe j skiej76.
Bez pie cze ñ stwo gra nic. Gru zja ma wspóln¹ gra ni cê z czte re ma kra ja mi
(³¹cz nie 2145 ki lo me trów, w tym 315 ki lo me trów gra ni cy mo r skiej). W kra ju
dzia³a osiem na œcie ofi cja l nych przejœæ gra ni cz nych, w tym trzy lo t ni ska
 miêdzynarodowe i dwa po rty mo r skie. Do tej pory w pe³ni wy zna czo no ty l ko
gra ni cê gruzi ñsko - tu reck¹. Trwaj¹ roz mo wy de mar kacy j ne z Ar me ni¹ i Azer -
be j d¿a nem. Naj wiê kszym pro ble mem i przed mio tem tro ski po zo sta je jed nak
gra ni ca rosyj sko- gruzi ñ ska. W wy ni ku wo j ny rosyj sko- gruzi ñ skiej z 2008 ro -
ku i bêd¹cej jej wy ni kiem oku pa cji gru zi ñ skich re gio nów Ab cha zji i Ose tii
Po³ud nio wej przez si³y ro sy j skie gru zi ñ ski rz¹d nie jest w sta nie kon tro lo waæ
wszy stkich od cin ków gra ni cy rosyj sko- gruzi ñ skiej.
Wa run ki, na któ rych od by wa siê przep³yw lu dzi i to wa rów przez admi ni -
stra cyj ne li nie gra ni cz ne, od dzie laj¹ce oku po wa ne te ry to ria Ab cha zji i Ose tii
Po³ud nio wej, re gu lu je usta wa o te ry to riach oku po wa nych z lat 2008–2010.
Wszy s cy mie sz ka ñ cy te ry to riów oku po wa nych i oby wa te le za gra ni cz ni (ubie -
gaj¹cy siê o azyl oraz ofia ry han d lu lu dŸ mi) pod le gaj¹ po sta no wie niom tej
usta wy. Usta wa za bra nia gru zi ñ skim ucho dŸ com we wnê trz nym – tym, któ rzy
przed kon fli ktem za mie szki wa li te ry to ria oku po wa ne – prze kra cza nia li nii
gra ni cz nej. Mi sja mo ni to ruj¹ca Unii Eu ro pe j skiej, któ ra za trud nia pra wie
250 nie uz bro jo nych obse r wa to rów, jest dzi siaj je dy nym miê dzy naro do wym
me cha ni z mem upo wa ¿ nio nym do moni to ro wa nia sy tu a cji wzd³u¿ li nii po -
dzia³u, przed sta wia nia ra po r tów na ten te mat oraz za po bie ga nia wzno wie niu
dzia³añ wo jen nych77. Po nie wa¿ obse r wa to rom do tej pory od ma wia siê do stê -
pu do te ry to riów Ab cha zji i Ose tii Po³ud nio wej, maj¹ oni bar dzo ogra ni czon¹
mo ¿ li woœæ sku te cz ne go wy ko ny wa nia swo ich fun kcji, choæ na dal po zo staj¹
je dyn¹ miê dzy na ro dow¹ misj¹ dzia³aj¹c¹ obecnie w Gruzji.
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74  Por. http://www.fron tex.eu ro pa.eu/ex te r nal_re la tions [do stêp: 26 sty cz nia 2012 roku].
75  Ra port ogó l ny za 2010 rok – por. http://www.fron tex.eu ro pa.eu/gfx/fron tex/fi les/ frontex_
ge ne ral_re port_2010.pdf [do stêp: 26 sty cz nia 2012 roku].
76  Imple men ta tion of The Eu ro pe an Neig hbou r ho od Po li cy in 2010, Co un try Re port:  Georgia,
op. cit.
77  Mi sja zo sta³a roz mie sz czo na w Gru zji 1 paŸ dzie r ni ka 2008 roku w ra mach Eu ro pe j skiej
Po li ty ki Bez pie cze ñ stwa i Ob ro ny.
Mi ni ste r stwo do spraw Ucho dŸ ców We wnê trz nych
z Te ry to riów Oku po wa nych
Okre œle nie sta tu su pra wne go ucho dŸ ców. G³ówn¹ funkcj¹ Depa r ta men tu
do spraw Mi gra cji, Re pa tria cji i Ucho dŸ ców w Mi ni ste r stwie do spraw Ucho dŸ -
ców We wnê trz nych z Te ry to riów Oku po wa nych jest re je stro wa nie i moni to ro -
wa nie ucho dŸ ców oraz osób ubie gaj¹cych siê o sta tus ucho dŸ cy, a ta k ¿e
okre œla nie ich sta tu su pra wne go w Gru zji. In nym wa ¿ nym obo wi¹zkiem depa r -
ta men tu jest stwo rze nie i utrzy my wa nie od po wied niej bazy da nych, wy da wa nie 
do wo dów to ¿ sa mo œci ucho dŸ com i oso bom ubie gaj¹cym siê o sta tus ucho dŸ cy,
za pe w nie nie im po mo cy so cja l nej oraz ochro na ich praw zgod nie z kon wencj¹
o ucho dŸ cach z 1951 roku i pro to ko³em z 1967 ro ku w spra wie sta tu su pra wne -
go ucho dŸ ców. Do ko m pe ten cji depa r ta men tu na le¿¹ ponad to kwe stie zwi¹zane
z re pa triacj¹. Je œli cho dzi o re pa tria cjê, de pa r ta ment jest odpo wie dzia l ny za
iden tyfi ko wa nie osób de po rto wa nych na pod sta wie obo wi¹zuj¹cych prze pi sów
pra wa, przy zna wa nie sta tu su re pa trian ta, two rze nie i aktu ali zo wa nie ban ku
 informacji, ko or dy na cjê pro ce su re pa tria cji, ad ap ta cji i in te gra cji.
Osta t nie zmia ny gru zi ñ skich prze pi sów do tycz¹cych ucho dŸ ców na³o¿y³y
na de pa r ta ment odpo wie dzia l noœæ za reha bi li ta cjê, ad ap ta cjê i in te gra cjê uchodŸ -
ców. Zgod nie z obo wi¹zuj¹cym pra wem, Mi ni ste r stwo do spraw Ucho dŸ ców
We wnê trz nych z Te ry to riów Oku po wa nych musi za pe w niæ ucho dŸ com i azy -
lan tom za kwa tero wa nie w spe cja l nych oœro d kach tym cza so wych. Pie r wszy taki 
oœro dek otwa r to w cze r w cu 2010 roku we wsi Ma r tko pi ko³o Gar da ba ni. By³a to 
wspó l na ini cja ty wa re so r tu i Wy so kie go Ko mi sa rza Or ga ni za cji Na ro dów Zjed -
no czo nych do spraw Ucho dŸ ców78. Ofi cja l na na zwa tego obie ktu to Tym cza so we 
Cen trum Za kwa tero wa nia dla Ucho dŸ ców i Azy lan tów. Oœro dek spe³nia wszy st -
kie sto so w ne stan dar dy miê dzy naro do we i mo¿e za pe w niæ dach nad g³ow¹ szeœ æ -
dzie siê ciu oso bom. Odpo wie dzia l noœæ za po kry cie wszy stkich nie zbêd nych
wy da t ków na fun kcjo no wa nie cen trum po no si Wy so ki Ko mi sarz Or ga ni za cji Na -
ro dów Zjed no czo nych do spraw Ucho dŸ ców przy wspa r ciu ame ryka ñ skie go
Depa r ta men tu Sta nu i Unii Eu ro pe j skiej79. Uz go d nio no, ¿e w ci¹gu trzech lat pa ñ -
stwo za cz nie wspó³fi nan so waæ cza so we za kwa tero wa nie ucho dŸ ców i azy lan tów.
Usta wa o uchodŸcach sta no wi, ¿e ka ¿ da oso ba ubie gaj¹ca siê o pra wo azy -
lu, któ ra przy by³a na te ry to rium Gru zji z ró ¿ nych po wo dów, po win na siê
zwró ciæ do mi ni ste r stwa o przy zna nie sta tu su ucho dŸ cy. Re sort ma trzy dni na
zare je stro wa nie wnio sku i piêæ dni na pod jê cie de cy zji, czy wnio sko da w ca ma
pra wo ubie gaæ siê o przy zna nie tego sta tu su. Do cza su roz pa trze nia wnio sku
i pod jê cia de cy zji wnio sko da w ca mo¿e prze by waæ przez szeœæ mie siê cy
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78  Ofi cja l na stro na in ter ne to wa re so r tu – http://mra.gov.ge/main/GEO#se c tion/93 [do stêp:
26 sty cz nia 2012 roku].
79  Ibi dem.
w  tymczasowym oœro d ku. W tym okre sie pra wa wnio sko da w cy pod le gaj¹
ochro nie pra wnej. Rów nie¿ w tym cza sie mi ni ste r stwo mo¿e za ofe ro waæ
wnio sko da w com wy bór mie j s ca za mie sz ka nia spo œród do stê p nych mo ¿ li wo œ -
ci za kwa tero wa nia lub po zwo liæ im na prze by wa nie z ro dzin¹.
O sta tu sie pra wnym ucho dŸ ców de cy du je ko mi sja do ra Ÿ na Mi ni ste r stwa do
spraw Ucho dŸ ców We wnê trz nych z Te ry to riów Oku po wa nych, któ ra po win na
roz pa trzyæ wnio sek i podj¹æ de cy zjê nie pó Ÿ niej ni¿ czte ry mie si¹ce od mo men tu
jego zare je stro wa nia. Po otrzy ma niu sta tu su pra wne go prze sie d le niec we wnê trz -
ny (ucho dŸ ca) musi siê ka ¿ de go roku po no w nie re je stro waæ w mi ni ste r stwie.
W tra kcie tej pro ce du ry re sort po wi nien zba daæ i zde cy do waæ, czy ist niej¹ wy sta r -
czaj¹ce pod sta wy, aby przed³u¿yæ sta tus ucho dŸ cy na ko le j ny rok.
Re pa tria cja oby wa te li si³¹ de po rto wa nych z Gru zji w cza sach Zwi¹zku
Ra dzie c kie go. Inn¹ istotn¹ funkcj¹ Mi ni ste r stwa do spraw Ucho dŸ ców We wnêtrz -
nych z Te ry to riów Oku po wa nych jest re gu la cja kwe stii zwi¹za nych z mi gracj¹.
Upra w nie nie do gro ma dze nia i przegl¹du oraz re je stra cji wnio sków repa tria cy j -
nych i do da t ko wych do ku men tów ma De pa r ta ment do spraw Mi gra cji, Re pa tria -
cji i Ucho dŸ ców. Re sort jest zo bo wi¹zany do za pe w nie nia po mo cy so cja l nej
i eko no mi cz nej dla gru zi ñ skich mi gran tów z in nych kra jów. Dnia 11 li pca
2007 ro ku Gru zja przy jê³a usta wê o re pa tria cji oby wa te li si³¹ de po rto wa nych
z Gru zi ñ skiej Re pu b li ki Ra dzie c kiej w la tach czter dzie s tych (usta wa by³a ki l ka
razy zmie nia na w la tach 2008–2009). Pie r wo t na wer sja usta wy zo bo wi¹zywa³a
do sk³ada nia wnio sków repa tria cy j nych do Mi ni ste r stwa do spraw Ucho dŸ ców
We wnê trz nych z Te ry to riów Oku po wa nych nie pó Ÿ niej ni¿ do dnia 1 sty cz nia
2009 roku. Pa r la ment Gru zji zmie ni³ jed nak tê usta wê 26 grud nia 2007 roku,
przed³u¿aj¹c osta te cz ny te r min sk³ada nia wnio sków do 1 li pca 2009 roku. Nie co
pó Ÿ niej te r min zo sta³ po no w nie wyd³u¿o ny do 1 sty cz nia 2010 roku. Do tej pory
 De pa r ta ment do spraw Mi gra cji, Re pa tria cji i Ucho dŸ ców otrzy ma³ 5841 wnios -
ków repa tria cy j nych. Wiê kszoœæ z nich, 5348, po cho dzi z Azer be j d¿a nu,
118 – z Tu r cji, 62 po chodz¹ z Ro sji, po zo sta³e na des³ano z in nych kra jów80.
W 2011 roku mi ni ste r stwo przy z na³o sta tus re pa trian ta pie r wszym 75 oso bom81.
Przez dwa lata po otrzy ma niu sta tu su pra wne go w Gru zji wnio sko da w ca
ma pra wo do sko rzy sta nia z przy spie szo nej pro ce du ry natu ra li za cji. Wnio sek
fo r ma l ny na le ¿y z³o¿yæ do pre zy den ta Gru zji, któ ry przy zna je oby wa te l stwo
po indy widu a l nym roz pa trze niu spra wy. De cy zja pre zy den ta wcho dzi jed nak
w ¿y cie do pie ro po tym, jak wnio sko da w ca przed sta wi do ku ment po twier -
dzaj¹cy, ¿e opu œci³ po prze d ni kraj przy j muj¹cy. Wnio sko da w ca ma rów nie¿
dwa lata na zrze cze nie siê po prze dnie go oby wa te l stwa i uzy ska nie pa sz po r tu
gru zi ñ skie go. Je œli wnio sko da w ca nie otrzy ma gru zi ñ skie go oby wa te l stwa
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80  „Ta bu la”, 14 li sto pada 2011 roku – http://www.ta bu la.ge/?p=16898 [do stêp: 26 sty cz nia
2012 roku].
81  Wed³ug sta nu z li sto pa da 2011 roku – por. ibi dem.
w ci¹gu tych czte rech lat, nie kwa li fi ku je siê do upro sz czo nej pro ce du ry natu -
ra li za cji, choæ jego sta tus pra w ny w Gru zji siê nie zmie nia82. Mi ni ste r stwo
 Finansów pra cu je nad opra co wa niem fo r mu la rzy de kla ra cji fi nan so wych, któ -
re bêd¹ sk³ada ne przez oso by ubie gaj¹ce siê o sta tus re pa trian ta (okre œlaj¹cych 
do cho dy i maj¹tek cz³on ków ro dzi ny oraz in fo r ma cje fi nan so we na te mat
wnio sko da w cy), z ko lei Mi ni ste r stwo Pra cy, Zdro wia i Spraw Spo³ecz nych
musi okre œliæ i sta le aktu a li zo waæ li stê cho rób i in fe kcji, ja kie musz¹ byæ po da -
ne w oœwia d cze niach o sta nie zdro wia sk³ada nych przez oso by ubie gaj¹ce siê
o sta tus re pa trian ta. Mi ni ste r stwo do spraw Ucho dŸ ców We wnê trz nych
z  Terytoriów Oku po wa nych wysy³a na stê p nie wszy stkie nie zbêd ne do ku men -
ty do od po wied nich re so r tów83.
Oso by, któ re nie z³o¿¹ w te r mi nie wnio sków repa tria cy j nych, maj¹ dwie mo¿ -
liwoœci uzy ska nia oby wa te l stwa gru zi ñ skie go. Po pie r wsze, mog¹ siê ubie gaæ
o no r maln¹ pro ce du rê natu ra li za cji jako oby wa te le ob ce go pa ñ stwa – na pod sta -
wie usta wy o sta tu sie pra wnym cu dzo zie m ców w Gru zji. W ta kim wy pa d ku
wnio sko da w cy po win ni spe³niaæ pe w ne wy ma ga nia do tycz¹ce natu ra li za cji
( kilka lat sta³ego po by tu w Gru zji, bieg³a zna jo moœæ jê zy ka gru zi ñ skie go) i zdaæ
spe cja l ne eg za mi ny. Po dru gie, mog¹ siê ubie gaæ o pod wó j ne oby wa te l stwo,
któ re pre zy dent Gru zji mo¿e przy znaæ ty l ko w szcze gó l nych sy tu a cjach (za
 wybitne zas³ugi) lub je œli jest to ko rzy st ne dla in te re su na ro do we go.
W 1999 roku, kie dy Gru zja sta³a siê cz³on kiem Rady Eu ro py, zo bo wi¹za³a
siê przed spo³ecz no œci¹ miê dzy na ro dow¹ do re pa tria cji muzu³ma ñ skich Mes -
che ty ñ ców. Wszy stkie pro ble my zwi¹zane z re pa triacj¹ mia³y byæ roz wi¹zane
do ko ñ ca 2011 roku, a sam pro ces re pa tria cji – po dzie lo ny na ki l ka eta pów
– roz pocz¹³ siê w sty cz niu 2012 roku84.
Prze sied le ñ cy we wnê trz ni. Se t ki ty siê cy oby wa te li Gru zji wy sie d lo no
w wy ni ku gwa³to w nych kon fli któw w Ab cha zji i Ose tii Po³ud nio wej w la tach
dzie wiê æ dzie si¹tych XX wie ku. Szu ka li oni schro nie nia w in nych re gio nach
Gru zji. Kró t ka wo j na rosyj sko- gruzi ñ ska w sie r p niu 2008 roku spo wo do wa³a
ko le j ny nap³yw prze sied le ñ ców we wnê trz nych. Obe c nie ³¹czn¹ li cz bê prze -
sied le ñ ców we wnê trz nych w Gru zji sza cu je siê na 247 ty siê cy osób (wed³ug
da nych Pro gra mu Na ro dów Zjed no czo nych do spraw Roz wo ju, gru zi ñ skie
Mi ni ste r stwo Spraw We wnê trz nych po da je bo wiem li cz bê 258 599 prze sied -
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82  Usta wy i akty pra w ne re gu luj¹ce de cy zje Gru zji o re pa tria cji osób przy mu so wo zes³a -
nych na wy gna nie z Gru zi ñ skiej So cja li sty cznej Repu b li ki Ra dzie c kiej przez Zwi¹zek
 Radziecki w la tach czter dzie s tych XX wie ku – por. http://mra.gov.ge/main/ENG#se c tion/44
[do stêp: 26 sty cz nia 2012 roku].
83  Por.: roz porz¹dze nie nr 299 rz¹du Gru zji do tycz¹ce za twier dze nia fo r mu la rza zg³osze nia 
dla osób sta raj¹cych siê o sta tus re pa trian ta (z okre œle niem do cho du i maj¹tku cz³on ków ro dzi ny 
oraz szcze gó³ów sy tu a cji fi nan so wej re spon den ta); roz porz¹dze nie rz¹du Gru zji w spra wie
 zatwierdzenia fo r mu la rza na te mat sta nu zdro wia.
84  Por. http://mra.gov.ge/main/ENG#se c tion/44 [do stêp: 26 sty cz nia 2012 roku].
le ñ ców). Ochro na ich praw oraz ich in te gra cja w ¿y ciu po li ty cz nym, spo³ecz -
nym i go spo da r czym sta³y siê prio ry te tem wspó³pra cy miê dzy Uni¹
Eu ro pejsk¹ a Gruzj¹.
Gru zi ñ ski rz¹d zo bo wi¹za³ siê ta k ¿e do po pra wy wa run ków mie sz ka nio wych
osób wy sie d lo nych oraz do opra co wa nia i wdro ¿e nia krajo wej stra te gii ochro ny
prze sied le ñ ców we wnê trz nych i sto so w ne go pla nu dzia³ania na lata 2009–2012.
Ko mi sja Eu ro pe j ska za pe w ni³a gru zi ñ ski rz¹d o swo im pe³nym po pa r ciu dla tej
ini cja ty wy. Po wo j nie z 2008 roku, ko rzy staj¹c z niskoo procen to wa nych po ¿y -
czek Ban ku Œwia to we go i do ta cji Unii Eu ro pe j skiej, rz¹d Gru zji zdo³a³ zbu do waæ
w trzy na stu ró ¿ nych miej s co wo œciach na te re nie kra ju 3963 ma³e do my dla osób
prze sie d lo nych w na stê p stwie dzia³añ zbro j nych85.
W okre sie po wo jen nym miê dzy naro do wi do na to rzy isto t nie siê przy czy ni -
li do opra co wa nia krajo wej stra te gii na lata 2009–2012, do tycz¹cej prze sie d leñ -
ców we wnê trz nych, i od po wied nie go pla nu dzia³ania wo bec nich. Sta ra nia
rz¹du w celu opra co wa nia i wdro ¿e nia tej stra te gii otrzy ma³y pe³ne po pa r cie ze 
stro ny Wy so kie go Ko mi sa rza Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo nych do spraw
Ucho dŸ ców du ñ skiej oraz Rady do spraw Ucho dŸ ców. Na pro œbê Unii Eu ro -
pe j skiej w maju 2010 roku rz¹d wpro wa dzi³ isto t ne zmia ny w stra te gii i pla nie
dzia³ania. Dziê ki tym zmia nom do ku ment na lata 2009–2012 zna cz nie le piej
od po wia da spo³ecz nym i inte gra cy j nym po trze bom prze sied le ñ ców we wnêtrz -
nych. Wed³ug ra po r tów wie lu or ga ni za cji miê dzyna ro do wych, ko re kty
 wymaga nowo opra co wa ny plan dzia³ania.
Wk³ad gru zi ñ skich in sty tu cji rz¹do wych w wa l kê z han d lem lu dŸ mi
Gru zi ñ skie in sty tu cje rz¹dowe od gry waj¹ wa¿n¹ rolê w wa l ce z han d lem
 ludŸmi. Dnia 1 wrze œ nia 2006 roku, zgod nie z art. 10 usta wy o zwa l cza niu han d lu
lu dŸ mi, pre zy dent powo³a³ Miê dzy reso r tow¹ Radê Ko or dy na cyjn¹ do Za po bie -
ga nia Han d lo wi Lu dŸ mi. Na cze le rady stoi mi ni ster spra wied li wo œci. O udzia³
w pra cach rady zo sta li po pro sze ni przed sta wi cie le in sty tu cji pa ñ stwo wych
–  parlamentu i Biu ra Rze cz ni ka Praw Oby wa te l skich, a ta k ¿e Rady Eu ro py,
 Komisji Eu ro pe j skiej, am ba sa dy Sta nów Zjed no czo nych, Agen cji do spraw
Roz wo ju Miê dzyna rodo we go oraz ki l ku pod mio tów trze cie go se kto ra, ta kich jak
gru zi ñ skie Sto wa rzy sze nie M³odych Pra wni ków i or ga ni za cja „Ta na d go ma”.
Miê dzy reso rto wa Rada Koor dyna cy j na do Za po bie ga nia Han d lo wi Lu dŸ mi
opra co wa³a jed no li te stan dar dy i za sa dy iden ty fi ka cji ofiar, któ re zo sta³y za twier -
dzo ne przez pre zy den ta Gru zji, usta li³a sk³ad i za sa dy dzia³ania we wnê trz nej Gru -
py Sta³ej, zwe ry fi ko wa³a isto t ne no r my, wy ma ga nia i treœæ przyk³ado we go sta tu tu 
144 Tamara Pataraia
85 Raport Trans pa ren cy In ter na tio nal – por. http://www.trans pa ren cy.ge/post/re port/ko te d juri
-ti pis-dasak hlebe bi-ak ha li-devnilebistvis- sakartveloshi -angarishval debuleba- dak [do stêp: 26 stycz -
nia 2012 roku].
schro nisk dla ofiar han d lu lu dŸ mi, przy go to wa³a za le ca ne pro ce du ry ochro ny
ofiar oraz za sa dy przy zna wa nia sto so w ne go od szko do wa nia.
Nowo utwo rzo ny krajo wy me cha nizm prze ka zy wa nia ofiar i udzie la nia im
po mo cy ma na celu pro wa dze nie i uspra w nie nie wspó³pra cy miê dzy agen cja -
mi rz¹do wy mi i orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi – od fazy iden ty fi ka cji do re -
pa tria cji lub reha bi li ta cji. Me cha nizm za pe w nia ochro nê i po moc ofia rom
han d lu lu dŸ mi nie za le ¿ nie od tego, czy po ma gaj¹ one or ga nom œci ga nia.
In nym me cha ni z mem w tej dzie dzi nie jest Pa ñ stwo wy Fun dusz Ochro ny
i Po mo cy dla Ofiar Han d lu Lu dŸ mi, usta no wio ny w cze r w cu 2006 roku (fi nan -
so wa ny z bu d¿e tu pa ñ stwa i in nych Ÿró de³, zgod nie z gru zi ñ ski mi prze pi sa mi
pra wny mi)86. Fun dusz ma na celu wspa r cie ofiar han d lu lu dŸ mi przez za pe w nie -
nie im po mo cy pra wnej, psy cho logi cz nej i me dy cz nej, a ta k ¿e schro nie nia (fun -
dusz ma do dys po zy cji schro ni ska w Tbi li si i w re gio nie Ad ¿a rii), go dzi wych
œro d ków fi nan so wych, do stê pu do te le fo nu hot line, reha bi li ta cji i re in te gra cji.
Dnia 19 li pca 2007 roku Miê dzy reso rto wa Rada Koor dyna cy j na do Za po -
bie ga nia Han d lo wi Lu dŸ mi za twier dzi³a stra te giê in te gra cji i reha bi li ta cji ofiar
han d lu lu dŸ mi. Pa ñ stwo wy Fun dusz Ochro ny i Po mo cy dla Ofiar Han d lu Lu dŸ -
mi jest jedn¹ z g³ów nych in sty tu cji, któ re re a li zuj¹ tê stra te giê. W tym celu stwo -
rzo no rów nie¿ sieæ obs³ugi, a dla piê ciu ofiar opra co wa no indy widu a l ne pla ny.
W 2009 roku man dat fun du szu zo sta³ roz sze rzo ny i obe c nie obe j mu je rów -
nie¿ ochro nê i wspie ra nie ofiar prze mo cy w ro dzi nie.
Dnia 14 maja 2010 roku przy pro ku ra tu rze w Tbi li si otwa r to oœro dek wspa r cia 
dla ofiar. Ko le j ne pla ców ki maj¹ byæ uru cho mio ne w Ku ta i si i Ba tu mi87. Oœro d ki
wspa r cia dla ofiar kon cen truj¹ swo je dzia³ania g³ów nie na udzie la niu po mo cy ta -
kim oso bom – wy ja œ nia niu ich praw i obo wi¹zków, info r mo wa niu o tym, kie dy
mog¹ wnio sko waæ o bezp³atn¹ po moc prawn¹, kie ro wa niu ich do po mo cy pra w -
nej, udzie la niu im in fo r ma cji na te mat ofiar han d lu lu dŸ mi i prze mo cy do mo wej.
Wed³ug opub liko wa ne go przez ame ry ka ñ ski De pa r ta ment Sta nu ro cz ne go
spra wo z da nia na te mat han d lu lu dŸ mi z 2010 roku, w 2009 roku rz¹d Gru zji
bada³ trzy dzie œci trzy spra wy han d lu lu dŸ mi (w po rów na niu z czte r na sto ma
do cho dze nia mi w 2008 roku). W³adze za han del lu dŸ mi œci ga³y czter dzie œci
osób, w tym trzy oso by za orga ni zo wa nie pra cy przy mu so wej (dla po rów na -
nia, w 2008 roku za han del ¿y wym to wa rem œci ga no dzie siêæ osób). Ponad to
w 2009 roku zo sta³o ska za nych trzy dzie œci sie dem osób oska r ¿o nych o han del
lu dŸ mi (w 2008 roku ska za no za to prze stê p stwo dzie siêæ osób).
W ra mach pro gra mu po mo cy ofia rom rz¹d w 2009 roku zi den tyfi ko wa³
czter dzie œci osiem ofiar, a piê t na œcie ofiar skie ro wa³ do in nych in sty tu cji
w  celu udzie le nia im  pomocy (wzrost w po rów na niu z ponad dwu dzie sto ma
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ziden tyfi kowa ny mi ofia ra mi han d lu lu dŸ mi w 2008 roku), ponad to za pe w ni³
schro nie nie i ca³oœciow¹ po moc piê t na stu ofia rom (w po rów na niu z dzie siê -
cio ma ofia ra mi w 2008 ro ku). W 2009 roku wyp³aco no rów nie¿ ofia rom han d -
lu lu dŸ mi jed no ra zo we za po mo gi pie niê ¿ ne w wy so ko œci 650 USD ka ¿ da88.
Wnio ski
Po wy ¿sza ana li za wska zu je, ¿e wspó³pra ca miê dzy Uni¹ Eu ro pejsk¹
a Gruzj¹ w ra mach Eu ro pe j skiej Po li ty ki S¹sie dz twa i Par t ne r stwa Wschod -
nie go przy czy ni³a siê zna cz nie do in ten syfi ka cji wysi³ków w³adz gru zi ñ skich
na rzecz po pra wy kon tro li mi gra cji i zarz¹dza nia w kra ju. W ni nie j szym opra -
co wa niu wska za no rów nie¿ wy zwa nia stoj¹ce przed tym kra jem, je œli ma on
dzia³aæ zgod nie z miê dzyna rodo wy mi po trze ba mi i wy ma ga nia mi.
Gru zja nie dys po nu je obe c nie krajow¹ stra te gi¹ mi gra cyjn¹, któ ra od po -
wia da³aby na zró¿ ni co wa ne po trze by i wy ra ¿a³aby tro skê pa ñ stwa o spra wy
mi gra cji. Spra wia to, ¿e wysi³ki Gru zji s¹ mniej wy da j ne i go rzej do sto so wa ne
do po trzeb miê dzyna ro do wych. Skom pli ko wa ne oto cze nie geo poli ty cz ne,
ogra ni cze nia po li ty cz ne i eko no mi cz ne, po ziom ubó stwa i pro ble my ze zrów -
no wa ¿o nym roz wo jem maj¹ wp³yw na po li ty kê mi gra cyjn¹ i utrud niaj¹ Gru zji 
kon tro lê le ga l nych przep³ywów mi gra cy j nych oraz zwa l cza nie nie le ga l nej
 migracji, a ta k ¿e w³aœci we roz wi¹zy wa nie kwe stii pra wnych zwi¹za nych
z  migracj¹. Opra co wa nie krajo wej stra te gii mi gra cji przy czy ni³oby siê ponad -
to do po pra wy œro do wi ska pra wne go kra ju w za kre sie mi gra cji. Gru zi ñ skie
prze pi sy mi gra cy j ne s¹ obe c nie pod da wa ne re fo r mom. Pla no wa ne s¹ nowe
usta wy i po pra wki do ist niej¹cych aktów pra wnych. Zmia ny te musz¹ byæ jed -
nak usy stema tyzo wa ne.
De cy zjê gru zi ñ skie go rz¹du w spra wie usta no wie nia Pa ñ stwo wej Ko mi sji
do spraw Mi gra cji mo ¿ na uz naæ za krok w kie run ku po pra wy zdo l no œci Gru zji
do sku te cz ne go zarz¹dza nia mi gracj¹, a ta k ¿e do pro pa go wa nia œci œle j szej ko -
or dy na cji i wspó³pra cy miê dzy in sty tu cja mi. Ko mi sja po win na wspie raæ two -
rze nie zin te gro wa nej bazy da nych na te mat mi gra cji, któ ra po³¹czy wszy stkie
Ÿród³a do stê p nych da nych na te mat ró ¿ nych ka te go rii mi gran tów, któ re obe c -
nie s¹ roz pro szo ne w po szcze gó l nych in sty tu cjach rz¹do wych. Zin te gro wa na
ele ktro ni cz na baza da nych je sz cze nie dzia³a, a bior¹c pod uwa gê ogra ni czo ne
za so by, nie jest pe w ne, kie dy bê dzie j¹ mo ¿ na uru cho miæ. 
Ponad to bra ku je sta³ej wy mia ny in fo r ma cji miê dzy or ga na mi za j muj¹cymi 
siê mi gracj¹ oraz od po wied nich ram pra wnych. Czyn ni ki te utrud niaj¹ ana li zê
da nych i re gu larn¹ aktu a li za cjê pro fi lu mi gra cji, a ta k ¿e mo ni to ring pro ce sów
mi gra cy j nych za rów no na te ry to rium Gru zji, jak i poza jej gra ni ca mi.
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Rekomendacje:
Jak usprawniæ zarz¹dzanie migracjami w Gruzji
Uwa ¿a siê, ¿e Gru zja – po do b nie jak Ukra i na i Mo³da wia – mo¿e roz pocz¹æ
w 2012 roku dia log wi zo wy z Uni¹ Eu ro pejsk¹ i otrzy maæ plan dzia³ania w za -
kre sie libe ra li za cji wi zo wej, któ ry zo sta nie wdro ¿o ny w naj bli ¿ szej przysz³oœci.
Choæ gru zi ñ ska opi nia pu b li cz na bar dzo so bie ceni mo ¿ li woœæ osi¹gniê cia libe -
ra li za cji wi zo wej z Uni¹ Eu ro pejsk¹, mo ¿ na jed nak za uwa ¿yæ ki l ka pro ble ma -
tycz nych kwe stii, któ re wy ma gaj¹ pi l ne go roz strzy g niê cia. Szcze gó l nie isto t na
jest po pra wa pra kty ki zarz¹dza nia mi gra cja mi, tak ¿eby le piej od po wia da³a ona
ce lom i wy ma ga niom uni j nej po li ty ki libe ra li za cji wi zo wej. Jed no cze œ nie
w³adze gru zi ñ skie po win ny pro pa go waæ wspó³pra cê miê dzy reso r tow¹ i wdro -
¿yæ nowe in stru men ty, któ re umo ¿ li wi¹ wa l kê z nie ure gu lo wan¹ mi gracj¹ i ja s -
no okreœl¹ ko m pe ten cje po szcze gó l nych in sty tu cji.
Po ni ¿ sze re ko men da cje po zwol¹ spro staæ wy zwa niom i roz win¹æ sku tecz -
n¹ po li ty kê mi gra cyjn¹ na po zio mie stra te gi cz nym.
Rekomendacje dla parlamentu Gruzji
• Przyj¹æ usta wê o kon ce pcji krajo wej po li ty ki mi gra cy j nej, opra co wan¹
na pod sta wie krajo wej stra te gii mi gra cji. Usta wa ta okre œli³aby na rzê dzia in -
sty tu cjo nal ne i fi nan so we nie zbêd ne do wdra ¿a nia krajo wej stra te gii mi gra cji.
• Opra co waæ ramy pra w ne, któ re za pe w ni¹ bez po œred ni do stêp do zin te -
gro wa nej bazy da nych wszy stkim agen cjom pa ñ stwo wym upra w nio nym do
moni to ro wa nia obco kra jo w ców. Lo ka l ne od dzia³y Stra ¿y Gra ni cz nej i Po li cji
Pa tro lo wej, a ta k ¿e Agen cja Re je stru Cywilnego i Mi ni ste r stwo Spraw
 Zagranicznych po win ny uzy skaæ do stêp do tej bazy, ¿eby mieæ mo ¿ li woœæ we ry -
fi ka cji da nych za trzy ma nych obco kra jo w ców w celu usta le nia ich to ¿ sa mo œci
lub po twier dze nia fa któw isto t nych dla po stê po wa nia. Za pe w niaj¹c do stêp do
bazy jed no stkom ope ra cy j nym tych s³u¿b i in te gruj¹c ich archiwa,  system
móg³by zna cz nie zre du ko waæ czas po trze b ny na usta le nie to ¿ sa mo œci obco -
kra jo w ców w ra mach pro ce dur przy zna nia azy lu lub wy da le nia.
• Po pra wiæ usta wo da w stwo, któ re okre œla pod sta wy wy da le nia ze wzglê du
na nie le ga l ne prze kro cze nie gra ni cy, ¿eby umo ¿ li wia³o ono obco kra jo w com do -
bro wo l ny wy jazd cu dzo zie m ca z kra ju, ogra ni czaj¹c sto so wa nie przy mu so we go 
wy da le nia do sy tu a cji, kie dy do bro wo l ne opu sz cze nie kra ju nie wcho dzi w grê.
Gru zja sto su je bar dzo su ro we kary i areszt za nie le ga l ne prze kro cze nie gra ni cy.
W pa ñ stwach cz³on ko wskich Unii Eu ro pe j skiej nie upra w nio ne prze kro cze nie
gra ni cy jest uwa ¿a ne za prze stê p stwo, któ re jed nak sku t ku je osa dze niem
w  oœrodku strze ¿o nym i do bro wo l nym opu sz cze niem kra ju lub przy mu so wym
wy da le niem (któ re mu to wa rzy szy cza so wy za kaz po no w ne go wja z du).
• Do ko naæ przegl¹du pra wo da w stwa w za kre sie le ga l nych mi gra cji, aby
za pe w niæ rów no wa gê miê dzy dwie ma mo ¿ li wy mi od po wie dzia mi na wy zwa -
nia mi gra cy j ne: z jed nej stro ny, re a li za cji po trzeb w za kre sie przy ci¹ga nia imi -
gran tów (za gra ni cz nej si³y ro bo czej i in wes to rów), któ rzy przy czy niaj¹ siê do
roz wo ju go spo dar cze go kra ju, z dru giej zaœ stro ny – dok³ad nie jsze go ure gu lo -
wa na sta tu su re zy den ta w Gru zji. Unia Eu ro pe j ska su ge ru je, ¿eby Gru zja za -
ostrzy³a usta wo da w stwo mi gra cy j ne, co wi¹za³oby siê ze zmian¹ po li ty ki
wi zo wej oraz pro ce dur do tycz¹cych wy da le nia i in nych kwe stii mi gra cy j nych. 
Krajo wa stra te gia mi gra cji po win na przed sta wiaæ jasn¹ wi zjê re gu la cji
 powy¿ szych za gad nieñ.
• Za pe w niæ wpro wa dze nie sku te cz nych me cha ni z mów ochro ny da nych
oso bo wych, zgod nych z wy ma ga nia mi i po li tyk¹ Unii Eu ro pe j skiej. Gwa ran cje
bez pie cze ñ stwa i po uf no œci po win ny byæ za wa r te w usta wie o ochro nie da nych
oso bo wych. Szcze gó l nie na le ¿y za sto so waæ na stê puj¹ce akty pra w ne: kon we n -
cjê Rady Eu ro py z 1981 roku o ochro nie osób w zwi¹zku z auto ma ty cz nym
prze twa rza niem da nych oso bo wych (pod pi sa na przez Gru zjê 21 li sto pa da
2001 ro ku, raty fi ko wa na 14 grud nia 2005 roku, wesz³a w ¿y cie 1 kwie t nia
2006 ro ku) oraz pro to kó³ do da t ko wy z 2001 roku do kon we ncji o ochro nie osób
w zwi¹zku z auto ma ty cz nym prze twa rza niem da nych oso bo wych.
• Do ko naæ przegl¹du i opra co waæ nowe ramy re gu luj¹ce sta tus pra w ny
obco kra jo w ców i bez pañ stwo w ców. Na le ¿y zw³asz cza okre œliæ sta tus bez pañ -
stwo w ca i pro ce du rê przy zna wa nia ta kie go sta tu su, a ta k ¿e ure gu lo waæ sta tus
osób, któ rych „¿y cie, wol noœæ lub oso bi ste bez pie cze ñ stwo by³yby za gro ¿o ne
lub któ re pod le ga³yby to r tu rom lub nie lu dz kie mu i po ni ¿aj¹cemu tra kto wa niu
lub ka rze, lub by³yby po zba wio ne pra wa do spra wied li we go pro ce su s¹do we -
go”. Na le ¿y ta k ¿e usun¹æ bra ki w re gu la cjach pra wnych do tycz¹cych oby wa -
te l stwa, przy wspa r ciu rz¹du ze stro ny or ga ni za cji miê dzyna ro do wych, Unii
Eu ro pe j skiej i nie któ rych in nych do na to rów.
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Rekomendacje dla rz¹du Gruzji
• Za ko ñ czyæ pra ce nad krajow¹ stra te gi¹ mi gra cji, ocze kuj¹c¹ na pod pis pre -
zy den ta. Stra te gia ma okre œliæ cele, œro d ki i na rzê dzia nie zbêd ne do efe kty w ne go
zarz¹dza nia mi gra cja mi. Jej brak ogra ni cza mo ¿ li wo œci ure gu lo wa nia przep³ywu
mi gran tów do Gru zji i z Gru zji, a ta k ¿e kon tro lo wa nia nie uregu lo wa nych mi gra cji.
• Usta no wiæ sta³e cia³o miê dzy reso rto we w rz¹dzie, któ re bê dzie ko or dy -
no waæ dzia³ania wszy stkich agen cji rz¹do wych odpo wie dzia l nych za za -
rz¹dza nie mi gra cja mi w Gru zji. Stru ktu ra taka uzy ska lepsz¹ po zy cjê do
gro ma dze nia, prze twa rza nia i ana li zy sta ty sty cz nej wszy stkich in fo r ma cji
w za kre sie mi gra cji (ana li za sta ty sty cz na za pe w ni pod sta wy pro wa dze nia re -
gu la r nych przegl¹dów i wpro wa dza nia ewen tu a l nych nie zbêd nych zmian
krajo wych do ku men tów stra te gi cz nych do tycz¹cych mi gra cji).
• Usta no wiæ spra w ne me cha ni z my za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa do ku -
men tów, a ta k ¿e spó j no œci i bez pie cze ñ stwa pro ce sów per sona li za cji i dys try -
bu cji. Na le ¿y rów nie¿ przy go to waæ szko le nia anty koru pcy j ne i ko deks
ety cz ny dla urzêd ni ków odpo wie dzia l nych za wy da wa nie pa sz po r tów, do ku -
men tów to ¿ sa mo œci i wiz.
• Roz pocz¹æ ka m pa niê in fo r ma cyjn¹ na te mat za pi sów umów o u³atwie -
niach wi zo wych i o re a d mi sji, któ ra pod nie sie œwia do moœæ oby wa te li Gru zji
w za kre sie per spe ktyw bez wi zo wej pod ró ¿y do Eu ro py. Agen cja Re je stru
 Cywilnego ma od po wied ni¹ po zy cjê wœród in sty tu cji w³adz wy ko na w czych
pa ñ stwa do prze pro wa dze nia ka m pa nii info rma cy j nej i okre œle nia klu czo -
wych bra ków w œwia do mo œci spo³ecz nej.
• Zwró ciæ szcze góln¹ uwa gê na za po bie ga nie zja wi sku bez pañ stwo wo œci
wœród ucho dŸ ców i re pa trian tów. Za pro siæ miê dzyna ro do wych do na to rów
jako do ra d ców rz¹du w za kre sie wdra ¿a nia pro gra mu po wro tów.
• Kon ty nu o waæ wdra ¿a nie re form w se kto rze zarz¹dza nia gra ni ca mi zgod -
nie ze Stra te gi cz nym Pla nem Dzia³ania Zin te gro wane go Zarz¹dza nia Gra nic¹
(IBM AP). Za pe w niæ roz wój zin te gro wa nej ele ktro ni cz nej bazy da nych do stêp -
nej dla jed no stek gra ni cz nych Mi ni ste r stwa Spraw We wnê trz nych i in nych
agen cji pa ñ stwo wych. Pro pa go waæ wspó³pra cê i wy mia nê in fo r ma cji miê dzy
agencja mi pa ñ stwo wy mi. Roz win¹æ bez po œred nie kon ta kty miê dzy gru zi ñ ski mi
agen cja mi pa ñ stwo wy mi i ich odpo wied ni ka mi w pa ñ stwach cz³on ko w skich
Unii Eu ro pe j skiej.
• Roz pocz¹æ ne go cja cje z po szcze gól ny mi pa ñ stwa mi cz³on ko wski mi
Unii Eu ro pe j skiej w za kre sie le ga l nej mi gra cji, w tym mi gra cji cyr kula cy j nej,
któ re bêd¹ obe j mo waæ ta kie za gad nie nia, jak mi gra cja pra co w ni cza, ube z pie -
cze nia spo³ecz ne, za pi sy umów o pra cê, nie dys krymi na cja p³aco wa.
• Roz pocz¹æ de ba tê pu b liczn¹ na te mat po li ty ki mi gra cy j nej, któ ra bê dzie
otwa r ta w jak naj wiê kszym sto p niu na udzia³ spo³ecze ñ stwa. Pañstwowa
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 Komisja do spraw Mi gra cji mo¿e ode graæ klu czow¹ rolê w kon su l ta cjach
krajo wej stra te gii mi gra cji, a ta k ¿e w ich otwa r ciu na lo ka l ne or ga ni za cje
 pozarz¹dowe, eks per tów i pa r t ne rów miê dzyna ro do wych.
• Upo wsze ch niaæ ucze st ni c two lo ka l nych or ga ni za cji po zarz¹do wych
i ekspe r tów w ba da niach do tycz¹cych za gad nieñ po li ty ki mi gra cy j nej
w  Gruzji, któ re po szerz¹ wie dzê na te mat naj le p szych œwia to wych pra ktyk.
• Pro pa go waæ dia log miê dzy lo kaln¹ spo³ecz no œci¹ eks perck¹, rz¹dem
i inte resa riu sza mi miê dzyna rodo wy mi w celu zbu do wa nia wspa r cia ana lity cz -
ne go i meto dolo gicz ne go dla fo r mu³owa nia po li ty ki i usta wo da w stwa w za -
kre sie mi gra cji.
Rekomendacje dla Unii Europejskiej
• Utrzy maæ wspa r cie dla gru zi ñ skich in sty tu cji rz¹do wych w ob sza rze za -
pe w nie nia za kwa tero wa nia, trans po rtu i opie ki me dy cz nej dla mi gran tów pod -
le gaj¹cych re a d mi sji, co po zwo li le piej ure gu lo waæ pro ble my zwi¹zane
z re a d misj¹ oby wa te li pañstw trze cich. Kon ty nu o waæ wspó³pra cê z in ny mi
miê dzyna rodo wy mi do na to ra mi i par t ne ra mi (jak Miê dzy naro do wa Or ga ni za cja
do spraw Mi gra cji, De ve lo p ment Re se arch Cen tre on Mi gra tion, Glo ba li sa tion
and Po ve r ty czy Pro gram Na ro dów Zjed no czo nych do spraw Roz wo ju),
 którzy za pe w niaj¹ Gru zji wspa r cie te ch ni cz ne.
• Wes przeæ w³adze Gru zji we wdra ¿a niu umo wy o re a d mi sji z Uni¹ Eu ro -
pejsk¹. Kon ty nu o waæ po moc w za kre sie do bro wo l nych po wro tów i re in te gra cji
osób na ro do wo œci gru zi ñ skiej z pañstw cz³on ko wskich Unii Eu ro pe j skiej,
w³¹czaj¹c w to po moc me dyczn¹, po rad ni c two po po wro cie, wspa r cie w za kre -
sie po œred ni c twa pra cy i re in te gra cji. Przyk³adem mog¹ byæ tu taj doty ch cza so -
we dzia³ania biu ra Miê dzy naro do wej Or ga ni za cji do spraw Mi gra cji w Gru zji.
• Wes przeæ Gru zjê w roz wi¹zy wa niu kwe stii bra ków w re gu la cjach pra w -
nych do tycz¹cych oby wa te l stwa i w za po bie ga niu bez pañ stwo wo œci wœród
ucho dŸ ców i re pa trian tów, a ta k ¿e wspo móc dzia³ania do na to rów miê dzyna ro -
do wych, któ rzy do ra dzaj¹ w³ad zom w za kre sie wdro ¿e nia pro gra mu po wro -
tów dla re pa trian tów.
• Udzie liæ Gru zji wspa r cia w opra co wa niu krajo wej stra te gii mi gra cji
i pla nu dzia³ania do tycz¹cego jej wdra ¿a nia.
• Moni to ro waæ i wspie raæ po stê py re form pod k¹tem wol no œci, bez pie czeñ -
stwa i spra wied li wo œci w celu szy b kie go re a go wa nia na pro ble my w po szcze -
gó l nych dzie dzi nach, któ rych roz wi¹za nie u³atwi³oby otwa r cie dia lo gu na
te mat libe ra li za cji wi zo wej miê dzy Uni¹ Eu ro pejsk¹ i Gruzj¹.
• Zwiê kszyæ wysi³ki w celu bu do wy ko m pe ten cji gru zi ñ skich in sty tu cji pa ñ -
stwo wych w za kre sie po pra wy efe kty w no œci zarz¹dza nia mi gra cja mi w Gru zji.
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Noty o autorach
Piotr Ka Ÿ mier kie wicz jest ba da czem Pro gra mu Mi gra cji i Po li ty ki Roz -
wo jo wej In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych w Wa r sza wie. Ana li tyk w za kre sie
 polityki w dzie dzi nie kon tro li mi gra cy j nej, wiz oraz po mo cy roz wo jo wej,
w szczególnoœci na ob sza rze krajów Par t ne r stwa Wschod nie go (w tym Ukra i -
ny). Au tor i re da ktor pu b li ka cji poœwiêco nych prze ka zo wi pol skich doœwia d -
czeñ w za kre sie po li ty ki mi gra cy j nej na rzecz wschod nich s¹siadów UE.
Tre ner i men tor w za kre sie ana li zy po li ty ki pu b li cz nej oraz kon su l tant dla
 organizacji miêdzy na ro do wych. Ab so l went wy dzia³ów nauk po li ty cz nych
Uni wer sy te tu Po³ud nio we go Ore go nu i Uni wer sy te tu Œrodko wo euro pej skie go.
Ta ma ra Pa ta ra ia kie ru je Pro gra mem Wspó³pra cy Eu ro pe j skiej i Euroa -
tlan ty c kiej w Ka u ka skim In sty tu cie na rzecz Po ko ju, De mo kra cji i Roz wo ju
(Ca u ca sus In sti tu te for Pe a ce, De mo c ra cy and De ve lo p ment, CIPDD) w Tbi lisi,
gdzie pro wa dzi pro je kty ini cjuj¹ce de ba tê pu b liczn¹ na te mat demo kra ty za cji
i do bre go rz¹dze nia, a ta k ¿e mo ni to ruj¹ce i oce niaj¹ce wdra ¿a nie Pla nu
Dzia³ania Unia Eu ro pe j ska – Gru zja. Jej osta t nie ba da nia do ty czy³y oce ny per -
spe ktyw libe ra li za cji wi zo wej miê dzy Uni¹ Eu ro pejsk¹ a Gruzj¹ oraz in de ksu
in te gra cji eu ro pe j skiej dla pañstw Par t ne r stwa Wschod nie go. Ta ma ra Pa ta ra ia
uzy ska³a sto pieñ do kto ra na Wy dzia le Fi zy ki Uni wer sy te tu Pa ñ stwo we go
w Tbi li si, obe c nie pra cu je nad do kto ra tem na Wy dzia le Nauk Po li ty cz nych
Uni wer sy te tu Pa ñ stwo we go w Ilia.

